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ABSTRAKT
Bashkimi Evropian është organizatë rajonale e cila është krijuar në vitin 1951 me Traktatin e
Parisit, traktat ky i ratifikuar, deri më 1957, nga 6 shtete të cilat janë themeluese e vetë
organizatës. BE-ja, që nga themelimi i saj, ka pasur sfidat e saja të cilat e përcjellin edhe në
ditët e sotme. Njëra nga mëdyshjet e BE-së e cila e ka vendosur në një udhëkryq politik është
se a duhet BE-ja të shkoj drejt thellimit të bashkëpunimit brenda shteteve anëtare në fusha si:
politika e jashtme, siguria, kriza monetare, kriza e refugjatëve etj. Apo, BE-ja duhet të
zgjerohet në aspektin e anëtarësimit të vendeve të tjera, duke mundësuar anëtarësimin e çdo
shteti që përbënë kontinentin e Evropës. Ky punim nisë me pyetjen kërkimore se a duhet BE
të “thellohet” apo të “zgjerohet”? Qëllimi i këtij punimi është të paraqiten përparësit si dhe të
metat e “thellimit” dhe “zgjerimit” të BE-së, duke përfshirë identifikimin e problemit dhe
gjetjen e zgjidhjes sa i përketë idesë së “thellimit” apo “zgjerimit”. Metoda e hulumtimit e
cila do të përdoret në përpilimin e këtij punimi është duke rishikuar të gjitha literaturat e
mundshme lidhur me temën, duke analizuar faktet dhe argumentet, e në fund duke bërë
konkluzionet e arritura. Tema e diplomës ndahet në 3 pjesë: në pjesën e parë trajtohet
shqyrtimi i literaturës sa i përket temës, në pjesën e dytë bëhet prezantimi dhe analiza e
rezultateve të të gjeturave të punimit siç; janë zgjerimi me efekte të ndryshme, procesi
integrues i vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe krizat e BE-së si sfida të zgjerimit të saj
dhe ndikimin rus në Ballkan si iniciativë e destabilizimit të rajonit, me qëllim të reflektimit të
këtij destabilizimi në BE, dhe në pjesën e tretë të këtij punimi janë të renditura konkluzionet
dhe rekomandimet sa i përketë temës.
Fjalët kyçe: BE, thellimi, zgjerimi, krizat, anëtarësim, destabilizim.
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1 HYRJE
Të diskutosh për Bashkimin Evropian dhe ta kuptosh atë në tërësinë e funksionimit të tij, nuk
është aspak e thjesht e as e lehtë, pasi që kemi të bëjmë me një organizatë rajonale e cila është
tejet e komplikuar në përbërjen e saj dhe shihet si aktor sui generis në sistemin ndërkombëtar.
Sot, si asnjëherë më parë, Bashkimi Evropian gjendet në krizën më të madhe që nga themelimi
i saj, e që kjo krizë ka të bëjë me udhëkryqin politik në të cilën gjendet BE-ja sa i përket
“thellimit” apo “zgjerimit” të saj.
Shumica e literaturës ekzistuese në lidhje me BE-në përfshinë kryesisht funksionimin e saj,
ndërsa vërehet një boshllëk akademik sa i përket kontestimit të funksionimi të Bashkimit
Evropian për shkak të moszgjidhjes së çështjes së thellimit apo zgjerimit të saj. Ndërsa, për të
qartësuar lexuesin se kur fillon ideja e trajtimit të dy proceseve zhvilluese në BE, thellimi apo
zgjerimit, libri i njohur, “Neoclassical realism in european politics” (Realizimi neoklasik në
politikën evropiane), me autorë Asle Toje dhe Barbara Kunz, jep idenë se thellimi apo
zgjerimi i BE-së varet nga interesat egoiste te të dy vendeve themeltare të BE-së, Gjermanisë
dhe Francës. Kurse më vonë, pas anëtarësimit edhe të Britanisë së Madhe, edhe nga ky shtet
nisën interesat e thellimi apo zgjerimit të BE-së. Pra, nga dy shtete kryesore me fuqi dhe
potencial për të ndikuar proceset e zhvillimeve strategjike në BE, u bënë tri sosh. Kjo ndodhi
deri në momentin kur Britania, përmes referendumi, u deklarua e vullnetshme për t’u larguar
nga BE, atë që njihet si BREXIT, duke e komplikuar funksionimin e organizatës edhe më
shumë dhe duke ndikuar direkt si në procesin e zgjerimit si në atë të thellimit.
Në fakt autorët Kunz dhe Toje (2012) analizojnë në detaje sjelljet e secilit nga këto tri shtete të
BE-së që kanë kundrejt orientimeve dhe zhvillimeve strategjike në BE duke provuar t’i
shtjellojnë edhe motivet kryesore prapa atyre sjelljeve shtetërore. Sipas tyre, Gjermania e
ribashkuar u shfaq si ithtare e fuqishme e zgjerimit dhe thellimit te integrimit evropian.
Fillimisht, me vendet e Evropës Qendrore si vende fqinje të saj, të njohura si Grupi i
Vishegradit” (Toje & Kunz, 2012). Në këtë rast, në gjykimin e realistëve, kemi të bëjmë me
klientelizëm gjeopolitik të Berlinit, nëpërmjet të cilit synohej realizimi i një prej interesave
kombëtare më të rëndësishme të Gjermanisë për krijimin e një zone të sigurte rreth saj. Shkurt,
parësore ishin interesat e saj të sigurisë, jo ato të vendeve fqinje. Në anënën tjetër, Franca nuk
e kundërshtoi zgjerimin, por theksin e vuri tek thellimi i proceseve integruese drejt formimit
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të një “fuqie evropiane”. Sipas besimit francez, kjo fuqi do ta kontrollonte Gjermaninë e
forcuar shumë ekonomikisht, pas bashkimit. Gjithashtu, Franca e shihte me rezervë zgjerimin
vetëm me vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, pasi kështu do rritej edhe më shumë pesha
politike e Gjermanisë” (Toje & Kunz, 2012). Pra, nga frika e forcimit të Gjermanisë, rivalit të
saj historik, Franca zakonisht ishte e rezervuar dhe kundërshtonte si procesin e thëllimit ashtu
edhe atë të zgjerimit. Kurse Britania e Madhe mbështeste zgjerimin më shumë, por jo edhe
thellimin. Pikëpamja e saj ishte për një Bashkim Evropian elastik, një bashkim shtetesh që
nuk cenon sovranitetin e saj, pra jo për krijimin e një “fuqie evropiane”, siç kërkonin
francezët. “Synimi i Londrës ishte krijimi i një tregu kontinental të tregtisë së lirë. Për të,
zgjerimi i BE-së ishte mjeti më i mirë për të minuar prirjet federaliste të disa shteteve anëtare”
(Toje & Kunz, 2012).
Pra, që nga themelimi i BE-së, kemi të bëjmë me interesa të zgjerimit apo thellimit të saj.
Kurse sot, kur BE-ja gjendet në një udhëkryq politik të saj, nga liderët e të dyja vendeve
themeltare të BE-së, vinë idetë se si duhet të veprojë BE-ja për të zgjidhur këtë çështje. Thelbi
i idesë së Francës qëndron po aty se ku ishte në fillim, se BE-ja duhet të integrohet nga brenda
para se të zgjerohet. Sipas kësaj qasjeje – së pari konsolidim/thellim para zgjerimit – nuk
mund të zgjerohemi nëse nuk jemi të fortë nga brenda. Këtë e deklaroi Presidenti i Francës
Emmanuel Macron edhe në Samitin e Sofjes që u mbajt në pranverën e vitit 2018, e cila kishte
të bënte me strategjinë e zgjerimit evropian në Ballkanin Perëndimor.
Kurse, në një pikë të caktuar edhe Gjermania pothuajse është kundër zgjerimit të mëtejmë të
BE-së, por që mendon se duhet të krijojmë një zgjidhje për vendet të cilat synojnë të jenë pjesë
e BE-së. Për të realizuar këtë politikë, është nisur një proces i quajtur “Procesi i Berlinit”, në të
cilin bëjnë pjesë vendet që aspirojnë BE-në në të ardhmen, e që ka për qëllim përgatitjen e
këtyre vendeve për t’u anëtarësuar në BE. Pra, kemi të bëjmë me një parapërgatitje të këtyre
vendeve, në të gjitha fushat e jetesës, si dhe rritjen e standardit të funksionimit si shtet para se
ato të anëtarësohen në BE në të ardhmen.
Ndërsa, me fillimin e procesit të BREXIT, pas referendumit të mbajtur në Britani për largim,
BE-ja do mendoj seriozisht në thellimin dhe integrimin e saj për brenda. Pika tjetër e cila
mund të themi se ka vendosur në mëdyshje BE-në se duhet ta marr me seriozitet zgjerimin e
saj, është se vendet të cilat po aspirojnë anëtarësim në BE po hasin në një burokraci të
kritereve për anëtarësim. Ky fakt i zgjatjes së tepruar të kohës për anëtarësim po i vendos këto
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vende në një kërcënim të ndikim rus duke krijuar një destabilizim në këto vende (rasti i
Ballkanit Perëndimor). E siç e dimë të gjithë se një destabilitet në BP gjithmonë ka krijuar
edhe destabilitet në Evropë. Ky fakt ka krijuar paqartësi në BE se a duhet ajo të mendoj për
zgjerimin e saj duke ju mundësuar anëtarësim këtyre vendeve dhe si e tillë siguron një mos
ndikim rus në këto vende, apo të ndërpresë zgjerimin e saj dhe të mendoj për zgjidhjen e
krizave të brendshme siç janë: kriza ekonomike, kriza e refugjatëve, terrorizmi, krijimi i një
politike të jashtme të përbashkët si BE etj.

3

2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 BE: historia e krijimit dhe funksionimi
Në pjesën e parë të

shekullit XIX, kontinenti Evropian ishte arenë e konflikteve dhe

luftërave, që shkaktuan miliona njerëz të vdekur dhe dëme të shumta materiale. Vetëm gjatë
periudhës 1870 deri në vitin 1945 Franca dhe Gjermania kanë qenë në luftë tre herë njëra me
tjetrën. Pas luftrave shkatërrimtare, sidomos duke parë tmerrin e LIIB, liderët Evropianë
erdhën në përfundim se vetëm integrimi ekonomik dhe ai politik mund të sigurojë paqe mes
shteteve. Pas LIIB, duke e parë që Lufta e Ftohtë ideologjike në mes të SHBA-së dhe BRSS-së
e vendosi Evropën si pikëtakim të tyre, erdhën idetë e para të formimit të Bashkimit Evropian”
(Sadriu, 2017, f.15).
Me analizimin e të gjitha këtyre fakteve, shtetet e Evropës Perëndimore panë të domosdoshme
të kujdeseshin së bashku për çështjen e sigurisë. “Me këtë qëllim u themelua Këshilli i
Evropës më 1949 nga 10 shtete evropiane dhe kështu shënojë përmirësim të madh në të drejtat
e njeriut, çështje kulturore dhe në një nivel më të kufizuar në bashkëpunim ekonomik” (Sadriu,
2017, f.15). Por, ajo se çfarë kërkohej për Evropën ishte diçka më thelbësore në lidhje me
bashkëpunimin ekonomik në mes të shteteve si Franca dhe Gjermania. Andaj, “Ministri i
Jashtëm francez, Robert Schuman, dhe diplomati e këshilltari politik, Jean Monnet, ishin ata
që synonin diçka më thelbësore dhe më përmbajtesore për BE-në” (Sadriu, 2017, f.16) me
qëllim të krijimit të një baze solide për të tejkaluar animozeitetet e së kaluarës. “Për të
realizuar këtë ide ata duhet të zgjidhnin tri çështje të pazgjidhura dhe që konsideroheshin kyçe
me qëllim që një ndërmarrje e tillë të funksionone. Bëhet fjalë për çështje ekonomike: si të
rimëkëmbet Evropa? Ato politike: si të parandalohej rikthimi i konfliktit? dhe kulturore: si të
sigurohej mbijetesa e qytetërimit evropian?” (Murati, 2016).
Në atë kohë, thëngjilli dhe çeliku ishin bazat mbi të cilat ngrihej industria, duke u mbështetur
në këtë fakt, Robert Schuman mbështeti këtë ide e cila arriti t’i bashkonte dy nga shtetet të
cilat kanë pasur tre nga luftërat më të rënda që njeh historia. “Duke u bazuar në të gjitha këto
fakte, Robert Schuman, më 9 Maj 1950 prezantoi idenë e krijimit të një organizate të
përbashkët evropiane. Ky prezantim u quajt më vonë, Deklarata e Schuman-it” (Sadriu, 2017,
f.18). Kjo deklaratë cilësohet si propozim historik nga Robert Schuman, pasi që Franca po
sakrifikonte pjesë të sovranitetit të vetë kombëtar për hirë të ndërtimit të paqes.
“Qeveritë e gjashtë vendeve: Franca, Gjermania Perëndimore, Italia, Holanda, Belgjika dhe
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Luksemburgu, nisën negociatat dhe më 18 prill 1951 nënshkruan Traktatin e Parisit, duke
krijuar në këtë mënyrë Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut” (Sadriu, 2017, f.18).
Shtetet si Holanda, Belgjika dhe Luksemburgu i’u bashkuan kësaj marrëveshje për shkak të
krijimit të sigurisë më të madhe pasi që në raste të luftërave në Evropë, këto vende ishin të
parat që pushtoheshin, kurse arsyeja e përfshirjes së Italisë në këtë marrëveshje ishte për
arsye të respektit dhe imazhit pasi që ishte njëra ndër shtetet e cila ishte shkaktare e LIIB.
Me “Traktatin e Parisit” u themeluan katër institucione evropiane:
•

Autoriteti i lartë: krahu ekzekutiv ndaj shteteve anëtare dhe kompanitë e tyre, me
nëntë anëtarë

•

Këshilli: organi legjislativ (i kufizuar)

•

Asambleja Parlamentare: E përbërë nga delegatët e parlamenteve të shteteve anëtare

•

Gjykata e Drejtësisë

Në atë periudhë, Komuniteti është parë kryesisht si një mënyrë e mirë për sigurimin e paqes,
e cila do të lejonte shtetet të bashkëpunonin si të barabarta” (Sadriu, 2017, f.21). Edhe pas
arritjes së kësaj marrëveshje, te njëjtat shtete kërkonin që të arrihej një marrëveshje tjetër e
cila thyen barrierat tregtare mes tyre duke krijuar një treg të përbashkët me lëvizje të lirë të
fuqisë punëtore, mallrave dhe shërbimeve.
“ECSC-ja po evoluonte, kur në vitin 1957 gjashtë shtetet themeluese të BE-së nënshkruan
Traktatin e Romës duke krijuar Komunitetin Ekonomik Evropian dhe Komunitetin Evropian
për energji atomike – EUROATOM” (Sadriu, 2017, f.21). Pra, qëllimi kryesor i kësaj
marrëveshje ishte themelimi i unionit doganor i BE-së, themelimin e tregut të përbashkët
evropian, si dhe zëvendësimin e institucionit Autoriteti i Lartë me Komisionin Evropian.
Me kalimin e kohës nga shtetet që e përbënin Komunitetin Evropian, u pa e arsyeshme që të
bëhej një integrim institucional brenda-për-brenda Komunitetit. “Me qëllim të arritjes së kësaj
ideje, në vitin 1967 hyri në fuqi Traktati i Bashkimit me të cilin u bë një integrim institucional
i Komuniteteve me që rast Komuniteti Ekonomik Evropian, Komuniteti Evropian i Thëngjillit
dhe Çelikut dhe EUROATOM u shkrinë në këto institucione: Komisioni Evropian, Këshillin
Evropian dhe Parlamenti Evropian” (Sadriu, 2017, f.22).
Duke e parë suksesin e arritur gjashtë shtetet themeluese të Komunitetit Evropian, lindi
interesi i anëtarësimit edhe i vendeve të tjera si dhe ideja e zgjerimit të Komunitetit Evropian.
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Kjo edhe ndodhi, në vitin 1973, pas disa negociatave tejet të vështira si dhe përdorimi dy herë
të vetos nga Franca për mos lejimin e zgjerimit të Komunitetit Evropian, u bë anëtarësimi i
Danimarkës, Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ngjarja më e rëndësishëm që mund ta
theksonim që ndodhi në atë kohë për Komunitetit Evropian ishin zgjedhjet e para direkte për
Parlamentin Evropian nga votuesit e gjithsecilit anëtarë të KE-së. “Komuniteti Evropian pësoj
një dridhje ekonomike në fillimet e viteve të 70-ta në kohën kur ndodhi kriza monetare pasi
që SHBA-të ndaluan këmbimin e dollarit e që kjo bëri që të kishte një krizë e cila detyrimisht
kërkonte zgjidhje nga vendet e Komunitetit Evropian” (Sadriu, 2017, f.23).
Kështu që shtetet anëtare diskutuan të ndërmerrnin politika të rrepta ekonomike të cilat do
krijonin stabilitet në sistemin monetar. Duke analizuar të gjithë faktorët që shkaktuan
destabilizim monetar, shtetet anëtare themeluan Sistemin Monetar Evropian në vitin 1979, e
që kjo qoj në një stabilizim në normat e këmbimit dhe bëri që shtetet anëtare të ndjenjë një
siguri më të madhe në sistemin monetar.
Komuniteti Evropian filloi të luante një rol të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare në kohën
kur filloi të nënshkruante marrëveshje në vendet e Mesdheut dhe në Afrikë në vitet 19701980, e që qoj edhe në ndikim të KE-së në arenën ndërkombëtare duke u bërë kështu partneri
më i madh tregtar në botë. “KE – ja kërkonte ende reformim nga brenda në çështje me
karakter ekonomik, kështu që në vitin 1986 është nënshkruar Akti Unik Evropian nga
qeveritë e shteteve anëtarë. Ky akt siguronte lëvizje të lirë të njerëzve, mallrave dhe
kapitalit”(Murati, 2016). Nënshkrimi i këtij akti bëri që shtetet të futeshin në një dimension
tjetër duke krijuar një program ambicioz për krijimin e një bashkimi monetar, për politika të
reja të përbashkëta, për shtetësi evripiane... e shumë politika të tjera. Akti Unik Evropian,
përveç që kishte karakter ekonomik, bëri edhe disa ndryshime në aspektet vendimmarrëse
duke shtuar kështu të drejtën e vetos, duke shtuar kompetenca për Parlamentin si dhe bëri disa
përgatitje në integrim më të madh në mes vendeve anëtare.
“Në vitin 1992 u nënshkrua “Traktati i Mastrihtit”, që është një ndër traktatet më të
rëndësishme të BE-së, duke bërë kështu që t’i ndryshohet emri nga Komuniteti Evropian në
Bashkim Evropian. Tri shtyllat kryesore të cilat krijoj ky Traktat ishin: komuniteti evropian;
politika e jashtme dhe siguria, bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Po ashtu ndodhën edhe
katër ndryshime tjera përmbajtësore që ishin: parimi i subsidiaritetit, shtetësia evropiane,
unioni monetar (valuta euro) dhe ndryshime rrënjësore në fushën e kulturës dhe shëndetësisë.
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Liderët e Bashkimit Evropian gjithashtu u dakorduan që të krijojnë Bashkimin Ekonomik dhe
Monetar me një monedhë të përbashkët të menaxhuar nga Banka Qendrore Evropiane”
(Murati, 2016).
Transformimi i strukturës politike në Bashkim Evropian nuk kishte të bënte vetëm me
Traktatin e Mastrihtit, por edhe me faktorë të tjerë si: rënia e murit të Berlinit që bëri
bashkimin e Gjermanisë, ndërprerja e kontrollit Sovjetik në vendet e BE-së, si dhe ndarja e
Bashkimit Sovjetik në dhjetor të 1991. Të gjithë këta faktorë ndikuan, direkt dhe indirekt, në
transformimin e BE-së në një strukturë më kompakte, me strukturë të formësuar dhe të
organizuar.
Bashkimi Evropian po fillonte të evoluonte në shumë fusha të organizimit, kështu që shtetet
anëtare çdo herë e më shumë kërkonin reformime brenda për brenda BE-së, duke kërkuar
gjithashtu forcimin e funksionimit të BE-së, si dhe rritjes së efikasitetit nga brenda. “Për t’i
arritur këto qëllime, u nënshkrua Traktati i Amsterdamit i cili hyri në fuqi në maj të viti 1999,
në të cilin Traktat, shtetet ranë dakort për një sërë çështjesh të ndryshme” (Sadriu, 2017, f.28)
që ndikonte në funksionimin më të mirë të BE-së me efektë në organizim si në rrafshin
vertikal, në thellim pra, gjithashtu edhe në rrafshin horizontal – në zgjerimin potencial. Ky
Traktat përfshinte reformim të brendshëm në institucionet e BE-së, kryesisht kalim i
kompetencave. “Dy shtyllat kryesore që përfshinte ky Traktat ishin: ndarje më të theksuar
mes shtyllave dhe rritje të bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar”(Murati, 2016).Në këtë
Traktat u dakorduan se të gjitha vendimet brenda BE-së të jenë sa më transparente.
Po në këtë vit, 1999, valuta e vetme evropiane – EURO – u prezantua në tregjet financiare të
botës si valutë kurse vetëm më 1 janar 2002, u lëshua në përdorim si monedhë dhe
kartmonedhë fizike.
Duke e parë interesimin e madh që kishin shtetet tjera për t'u anëtarësuar në BE, kërkohet që
të arrihej një marrëveshje e cila krijonte përshtatje institucionale për zgjerim të mëtutjeshëm
të BE-së. “Kështu që në shkurt të vitit 2003, hyri në fuqi Traktati i Nicës i cili bëri ndryshimet
e nevojshme për zgjerim të BE-së” (Murati, 2016). Ky Traktat më vonë do quhej edhe si
traktati i zgjerimit, pasi që i’u dha mundësia që një vit pas nënshkrimit të këtij Traktati BE-së
t’i bashkohen edhe dhjetë vende të tjera si shtetet Baltike – Estoni, Letonia dhe Lituania,
shtetet e Evropës Lindore dhe Qendrore – Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria dhe
Sllovenia, si dhe dy ishujt e Mesdheut – Qipro dhe Malta.
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Në Traktatin e Nicës përveç që u legalizua mundësia e zgjerimit të mëtejshëm të BE-së, ky
Traktat vendosi Kartën Evropiane për të Drejtat Themelore të Njeriut, duke përpiluar kështu
një dokument me më shumë se 50 nene (Murati, 2016). Po ashtu, përmes këtij Traktati u
vendos edhe për zvogëlim të ndikimit për shtetet e mëdha, duke vendosur kështu një
baraspeshë të vendimmarrjes. Me hyrjen fuqi të këtij Traktati, shuhet EEC dhe EUROATOM.
Pasi Gjermania mori presidencën e BE-së, erdhi kohë reflektimi për vendet anëtare. “Në
dhjetor të vitit 2007, pas shumë negociatash mes shteteve anëtare të BE-së, u nënshkrua
Traktati i Lisbonës i cili mund të themi se është njëri ndër Traktatet më të rëndësishme të BEsë. Shumë shtete e refuzuan këtë Traktat dhe në fillim nuk filluan fare me procedurat e
ratifikimit, por që u deshën gjithsej dy vjet kohë që ky Traktat të ratifikohet në vitin 2009.
Ky Traktat solli disa risi strukturore e institucionale duke prezantuar dy poste afatgjate:
Presidentin e Këshillit Evropian dhe Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikë
të Jashtme dhe të Sigurisë; bëri modifikimin e mënyrës së votimit për 45 fusha, ku Këshilli
nuk do të votoj më me unanimitet, por me shumicë të kualifikuar; fuqizoi Parlamentin
Evropian duke e formësuar si legjislaturë bikamerale nën procedurën e vendimmarrjes së
përbashkët si dhe bëri një konsolidim të personalitetit legal të Bashkimit Evropian” (Sadriu,
2017, f.31).
“Tri dokumentet kryesore që miratoj ky Traktat ishin: Traktati i Bashkimit Evropian, Traktati
për funksionim e Bashkimit Evropian dhe Karta e BE-së për të drejtat e njeriut” (Murati,
2016).
Traktati i Lisbonës bëri edhe një hap përpara në avancimin e fushës së të drejtave të njeriut
duke bërë kështu obliguese për shtetet anëtare respektimin e Kartës së drejtave themelore të
njeriut.
Me këtë Traktat parashikohet edhe e drejta e shteteve anëtare për të dalë nga Bashkimi si dhe
procedurat e daljes, ku mbi bazën e kësaj të drejte në vitin 2016 Britania e Madhe mbajti një
referendum për të vendosur për dalje nga BE-ja. Procesi i daljes së Britanisë nga BE-ja do të
shoqërohet me negociata intensive dhe tejet të koklavitura të cilat do të zgjasin deri në dy
vjet.
Sot BE-ja funksionon si një tërësi institucionale e cila në shumë fusha të ndryshme merr
vendime mbi kombëtare. BE-në tani e përbëjnë shtatë institucione kryesore të cilat
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mundësojnë funksionalizimin e saj. Arkitektura institucionale e Bashkimit Evropian është e
përbërë nga:
•

“Këshilli Evropian – që është e përbërë nga udhëheqësit e shteteve të cilët
përcaktojnë drejtimin e përgjithshëm strategjik të BE-së në samite. Ky institucion
njihet si institucion ndër – qeveritar”.

•

“Parlamenti Evropian – organ legjislativ i BE-së, që e përbëjnë 751 deputetë e që
marrin vendime për marrëveshje ndërkombëtare dhe rol mbikëqyrës”.

•

“Këshilli i Bashkimit Evropian – që është vendimmarrës në legjislativ dhe
ekzekutiv dhe e përbëjnë anëtarët e kabineteve qeveritare”.

•

“Komisioni Evropian – i cili është organ ekzekutiv i BE-së si dhe gardian dhe
promovues i BE-së”.

•

“Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian – është institucion i BE-së dhe bënë
interpretimin e të drejtës evropiane”.

•

“Banka Qendrore Evropiane – është institucion i BE-së i cili është përgjegjës për
politikat monetare”.

•

“Gjykata Evropiane e Auditorëve – është përgjegjëse për auditimin e shpenzimeve
të vendeve të BE-së” (EuropeanUnion, 1995).

“Bashkimi Evropian funksionimin dhe procesin e vendimmarrjes e zhvillon në dy nivele
kryesore: atë mbikombëtar dhe ndërqeveritar. Të dy këto nivele janë përcaktuar gjatë thellimi
të integrimit të BE-së dhe me nënshkrimin e traktateve” (Sadriu, 2017, f. 89-90). Shtetet
anëtare, si rezultat i anëtarësimit të tyre në BE, kanë deleguar kompetencat e tyre në
institucionet e BE-së për fusha të caktuara. “Kështu, institucionet e BE-së janë fuqizuar që të
zhvillojnë politika mbishtetërore në fusha si: procedura buxhetore, procedurat e emërtimit dhe
procedurave gati kushtetuese. Kurse, në nivelin ndërqeveritar ka të bëjë në Politikën e
Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, si dhe në disa fusha të tjera të tilla si rishikim i
traktateve etj.” (Sadriu, 2017, f.89-90).
“BE-ja kompetencat e saj i zhvillon në tri forma: ekzekutive, të ndara dhe plotësuese.
Kompetencat ekzekutive janë ato kompetenca të cilat i takojnë vetëm BE-së. Këto
kompetenca kanë të bëjnë me: unionin doganor, rregullimin e konkurrencës, politika
monetare, politika të përbashkëta të peshkimit, tregtia dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
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Kurse, kompetencat e ndara janë ato kompetenca të cilat janë të ndara mes BE-së dhe
shteteve anëtare. Këto kompetenca kanë të bëjnë me: tregun e përbashkët, politika sociale,
politika regjionale, ambientin, për mbrojtjen e konsumatorit, transportin, energjinë,
shëndetësinë. Dhe, kompetencat e fundit të cilat zhvillon BE-ja janë kompetencat plotësuese
ku këto kompetenca BE – ja i zhvillon vetëm nëse duhet të intervenojë. Këto kompetenca
kanë të bëjnë me: arsimin, kulturën, turizmin dhe industrinë” (Murati, 2016). Në të gjitha këto
kompetenca vlejnë parimet e subsidiaritetit dhe proporcionalitetit.

2.2 Vështrim i shkurtër mbi teoritë e integrimit evropian
Ideja e një Evrope të bashkuar nuk është një ide e re, këtë më herët e kishin përmendur edhe
mendjet e shumë vizionarëve. “Saint-Simon ishte njëri ndër ta ku në librin “Krijimi i
Konfederatës Evropiane” theksoi për nevojën e bashkimit në një Evropë të vetëme; pastaj edhe
Zhan Zhak Ruso thkesoi nevojën për një Evropë të bashkuar në librin “Evropa e Popujve –
Federata e Shteteve”; si dhe Emanuel Kante në librin “Ideja e një Paqe të Përhershme” dha
idenë e krijimit të një paqe të përhershme përmes bashkimit në një Evropë” (Bota Sot, Njazi
Halili, 2016).
Ekzistojnë shumë teori të cilat shpjegojnë procesin dhe rezultatin e integrimit në Evropë. Këto
teori përpiqen të qartësojnë se si u formua Bashkimi Evropian dhe se si është ajo sot duke
analizuar se mbi cilën bazë të teorisë bazohet. Disa nga teoritë kryesore mbi këtë çështje janë:
federalizmi, funksionalizmi, ndërqeveritarizmi, ndërqeveritarizmi liberal.
“Federalizmi lindi si ide nga shumë frymëzues vizionar që theksonin se një Evropë e bashkuar
ishte në të mirë të të gjitha shteteve të Evropës. Këtë ide të paraardhësve e zhvilloj tutje Zhan
Zhak Ruso, duke u mbështetur në një Evropë të Bashkuar. Rusoi konsideronte se lufta ishte
rezultat i marrëdhënieve sovrane mes shteteve dhe se paqja mund të arrihet nëse shtetet heqin
dorë nga sovraniteti i tyre dhe ja delegojnë atë një organizmi më të lartë federal. Në një sistem
të tillë federal, sipas kësaj qasje, eliminohet shkaku kryesor i luftës” (Mingst, 2010) dhe si
rezultat krijohet një ambient më paqësor. Vlerësohet se ndërvarësia e interesave që e garanton
kjo qasje teorike, mund të krijoj kushte më të mira për të pamundësuar luftën dhe konfliket
ndërmjet shteteve.

10

Duke e parë që në atë kohë shtetet e Evropës si Franca, Gjermania, Italia etj., nuk arrinin
bashkëpunimin me njëra-tjetrën, për arsye se nuk hiqnin dorë nga sovraniteti i tyre dhe se për
shkak të mosbashkëpunimit në mes shteteve të Evropës, lufta ishte mënyra e vetme për larje
hesapesh. Kështu që shtetet për të arritur paqe ato duhej që ta delegojnë sovranitetin e tyre tek
një organizatat supra nacionale e cila vepron me kompetenca ekzekutive dhe të gjitha shtetet
në këtë organizatë janë të barabarta dhe të mirat kolektive shpërndahen në të gjitha këto shtete
njësojë. Federalistët problemin kyç e shohin tek sovraniteti, kështu që me delegimin e
sovraniteti arrihet paqja mes shteteve.
“Fuknsionalizmi, në anën tjetër, kërkon të eliminoj luftën dhe konsideron që shkaku i luftës
është pabarazia dhe privimi ekonomik, dhe jo fakti që shtetet sovrane kanë secili kapacitetet
ushtarake” (Mingst, 2010). Fuksionalistët nisën nga ideja se shtetet nuk janë aq kredibile sa që
të arrijnë të zgjidhin probleme. “Rrugëtimi historik i BE-së është funksionalist, pasi që edhe
njëri nga themeluesit e BE-së Jean Monnet, besonte se forcat e nacionalizmit mund të
dobësohen nga integrimi ekonomik” (Marleku, 2018).
Funksionalistët besonin se duke u nisur nga bashkëpunimi ekonomik në mes shteteve, ata do
kalonin edhe në bashkëpunim politik. Rasti eklatant e kemi tek BE-ja, ku nga një bashkëpunim
ekonomik kur BE-ja u themelua me idenë e shkëmbimit të thëngjillit dhe çelikut, u krijua
presioni për integrim në fusha të tjera, siç janë: kurset e këmbimit të valutës që krijon
EUROZONËN, pastaj unifikimi i unionit doganor, zhvillimi i një politike të jashtme dhe të
sigurisë të BE-së etj. Kështu, sipas kësaj qasjeje, në një plan më afatgjatë pabarazitë
ekonomike do të zvogëlohen dhe do të eliminohet lufta dhe si e tillë do të kulmonte me
krijimin e një qeverie mbikombëtare.
“Ndërqeveritarizmi theksonte rolin e shtetit në integrim dhe argumentonte se shteti nuk është
një funksion i vjetërsuar për shkak të integrimit evropian. Alan Milward, një shkrimtar
nërqeveritarist, argumentoi se qeveritë kombëtare të shteteve anëtare ishin aktorët kryesorë në
procesin e integrimit evropian dhe në vend sesa shtetet të dobësohen për shkak të delegimit të
sovranitetit të tyre në BE, ata veq se u forcuan më shumë në procese. Kjo është për shkak se në
disa fusha të politikave është në interesin e shteteve anëtare që të bashkojnë sovranitetin”
(Hatton, 2011). Ndërqeveritaristët argumentojnë periudhat e ndryshimeve radikale në BE kur
interesat e qeverive të shteteve anëtare bashkëpunojnë dhe kanë qëllime të përbashkëta, dhe
periudha të integrimit të ngadalshëm kur preferencat e qeverive anëtare ndryshojnë dhe nuk
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mund të pajtohen. Ndërqeveritaristët vazhdimisht theksojnë rolin e qeverive kombëtare dhe
bisedimet ndërmjet tyre në proceset integruese.
“Ndërqeveritarizmi liberal është një ide e bazuar në teorinë ndërqeveritare të integrimit
evropian nga Andrew Moravcsik në librin e tij 1998 "Zgjidhja për Evropën". Në vitet e 90-ta
ajo ishte teoria dominuese e Evropës integrimit” (Hatton, 2011). Ashtu si ndërqeveritarizmi,
ndërqeveritarizmi liberal i thekson qeveritë kombëtare si çelës në procesin e integrimit.
Ndërqeveritaristët liberalë argumentojnë se fuqia e negociatave të shteteve anëtare është e
rëndësishme në integrim të shteteve. Ndërqeveritaristë liberal konsiderojnë se institucionet
mbikombëtare të kenë rëndësi të kufizuar në procesin e integrimit, për dallim nga
funktionalistët.
Të gjitha këto teori mundohen të shpjegojnë procesin e integrimit të Evropës nëpër periudha
të ndryshme. Mirëpo, duhet theksuar se procesi integrues i BE-së është i mbështetur në
teorinë e funksionalizmit i cili niset nga ideja themelore se bashkimi ekonomik në mes të
shteteve për të arritur zvogëlimin e privimit ekonomik, e që kjo do të qonte edhe në
bashkëpunim politik, ku mbi bazën e kësaj teori po funksionon BE-ja. Pra, bazuar në këtë
teori, zhvillimi ekonomik dhe bashkëpunimin ndërshtetëror në fushën e ekonomisë i bënë
shtete të varuar njëra me tjetrën duke e bërë kështu luftën ndërmarrje të kushtueshme dhe, në
anën tjetër, duke e rritur standartin e jetesës. Ky bashkëpunim pastaj shërben dhe është në
funksion të një bashkëpunimi të një dimensioni tjetër – atij politik.

2.3 BE dhe politika e zgjerimit
Debati mbi zgjerimin është po aq i vjetër sa edhe vet BE-ja. Gjatë çdo pranimi të anëtarëve të
rinj, BE-ja ndryshon, dhe ky fakt ndikon që BE-ja të mendoj mirë në krijimin e kritereve për
anëtarësim.
Qeveritë e shteteve anëtare të BE-së, të cilat mblidhen në Këshillin Evropian, kanë rënë
dakord që zgjerimet e ardhshme të përfshijnë vendet të cilat tashmë punojnë në drejtim të
anëtarësimit në BE. Anëtarësimi do të realizohet atëherë kur vendet do të plotësojnë kërkesat e
domosdoshme. Procesi i zgjerimit i menaxhuar gradualisht dhe me kujdes, krijon një situatë,
në të cilën të gjitha vendet përfitojnë.

12

Termi zgjerim ka evoluar dhe nuk është më thjesht një shtim numerik shtetesh në strukturën
institucionale dhe procedurat vendimmarrëse të BE-së, duke zgjeruar zonën gjeografike.
Zgjerimi përshkruan, gjithashtu ndryshime cilësore thelbësore brenda procesit të integrimit
evropian dhe i referohet rritjes në fushëveprim dhe nivel të integrimit evropian në aspektin e
ndërtimit të institucioneve, legjitimitetit demokratik dhe politikave evropiane. Pra, përcaktimi i
zgjerimit si një proces dhe jo thjesht si një ngjarje, nënkupton transformim.
“Nuk ekziston një teori e vetme, gjithëpërfshirëse, e cila mund të shpjegoj politikën e zgjerimit
të BE-së. Pavarësisht studimeve të fundit teorike, të përfaqësuar kryesisht

nga

Schimmelfennig dhe Sedelmeier, ato janë ende larg zhvillimit të një teorie të plotë e cila të na
mundësojë të mënyrën gjithëpërfshirëse të zgjerimit të BE-së” (Janom, 2017, f.32-51)
Politika e zgjerimit është një teori vonë e nisur, pasi që më herët procesi i zgjerimit nuk
trajtohej si një fenomen i lidhur me procesin e integrimit, por shihej si vetëm si proces që
nënkuptonte pëlqimin për tu anëtarësuar i vendit që aspironte anëtarësimin dhe pëlqimin nga
ana e BE-së që ky vend të anëtarësohej dhe nuk kishte ndonjë politikë të cilën BE-ja e ndiqte
për zgjerimin e saj. Vetëm pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, atëherë kur zgjerimi u vendos
si një politikë e përhershme në agjendën e BE-së, nisën studimet duke analizuar faktorët
politik, ekonomik dhe social që BE-ja duhet t’i ndiqte për zgjerim.
“Politika e zgjerimit të BE-së gjerësisht është shpjeguar nga aspekti i institucionalizimit
konstruktivist, ndryshe nga shumica e fushave të tjera të integrimit evropian që dominohet
aktualisht nga ndër-qeveritarizimi liberal. Nga këndvështrimi konstruktivist, “vlerat dhe
normal liberal-demokratike” ose “identiteti i përbashkët” që ndajnë vendi aplikant dhe BE-ja
janë kushtet kryesore të cilat merren parasysh për vendimin e zgjerimit” (Janom, 2017, f.5176).
Zgjerimi i BE-së është i ndërtuar mbi kriteret e Kopenhages, që nënkupton se plotësimi i
këtyre kritereve nga shtetet të cilat aspirojnë BE-në e sjell anëtarësimin e atij shteti. “Por, ajo
çka e vërteton të kundërtën e saj është fakti se një studim empirik tregon se BE-ja e lidh
procesin e zgjerimit të saj me avancimin drejt përmbushjes së kushtëzimit politik. Një zgjerim
në grupin e shteteve me “demokraci të brishta” shihet nga disa shtete anëtare si i
padëshirueshëm ose më keq akoma si destabilizues. Pra, sa më demokratik është vendi
kandidat, aq më të larta janë shanset e krijimit të marrëdhënieve të institucionalizuara dhe
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anëtarësimit në BE; dhe anasjelltas sa më pak demokratik është një vend aq më i lartë është
rreziku për të vonuar anëtarësimin në BE” (Janom, 2017, f.51-76).
Përveç faktorit të kushtëzimit politik, për zgjerimin e BE-së qëndrojnë edhe përllogaritjet
materiale të kostos dhe përfitimit nga zgjerimi, si dhe efektiviteti burokratik i vendit aplikant
për tu përputhur me acquis të BE-së. Kështu që, zgjerimi i BE-së është i kushtëzuar nga
plotësimi i kritereve politike, i kritereve ekonomike dhe i kapaciteteve administrative për të
ndërmarrë acquis të BE-së.
Në aspektin legal zgjerimi i BE-së bëhet vetëm atëherë kur plotësohen kriteret e anëtarësimit,
të definuara nga Këshilli Evropian në Kopenhagë në vitin 1993, dhe të zbatuara
në vitin 1995. Këto kritere janë:
1. “Kriteri politik: institucione stabile që garantojnë demokracinë, sundimin e ligjit, të
drejtat e njeriut dhe respektimin dhe mbrojtjen e pakicave”.
2. “Kriteri ekonomik: ekonomi funksionale e tregut dhe kapaciteti për të përballuar
konkurrencën dhe fuqitë e tregut në BE”.
3. “Kapaciteti i pranimit të obligimeve të anëtarësimit, përfshirë këtu edhe mbështetjen e
synimeve të unionit politik, ekonomik dhe monetar”.
4. “Miratimi i një organizmi të tërë legjislativ evropian dhe implementimi i efektshëm i
këtij legjislacioni me anë të strukturave të duhura administrative dhe juridike” (Ren,
2007).
Edhe pas plotësimit të këtyre kritereve, verdikti final për zgjerim të mëtejmë të BE-së bëhet
pas pëlqimit njëzëri i të gjitha qeverive të shteteve anëtare të BE-së, e që kjo vlen për të gjitha
fazat e procesit të zgjerimit.
Duke u bazuar në faktin se për zgjerim të BE-së duhet pëlqimi i të gjitha vendeve anëtare të
BE-së, politika e zgjerimit po varet krejtësisht nga shtetet anëtare pasi që paralelisht zhvillojnë
politikën e tyre të jashtme kombëtare krahas BE-së. Kjo bënë që politika e zgjerimit të BE-së
të varet nga interesat shteteve anëtare duke bërë kështu të komplikuar të shpjegohet një
politikë të caktuar që ndjek BE-ja për zgjerim.
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2.3.1 Historiku i zgjerimit - Vizioni
“Historiku i zgjerimit të BE-së është rrëfimi që shpjegon fenomenin e ndërtimit të një Evrope
paqësore pas LIIB. Për më shumë se 50 vjet të ekzistimit të saj, kjo organizatë evropiane jo
vetëm që inauguroi një model të ri të integrimit rajonal, por dëshmoj edhe për fuqinë tërheqëse
për të gjitha shtetet që pretendojnë anëtarësimin” (Reka & Ibrahimi, 2004, f.215-219).
Në vitin 1951, Traktatin e Parisit mbi Bashkësinë Evropiane të Thëngjillit dhe Çelikut e kishin
nënshkruar 6 shtete: Franca, Gjermania, Italia, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu, ndërsa
sot, pas më shume se gjysmë shekulli, BE-ja numëron 28 shtete anëtare. I gjithë ky zgjerim i
BE-së që ka ndodhur për më shumë se gjysmë shekulli, nuk ka kaluar pa probleme dhe thyerje
politike në mes të shteteve anëtare, e që në disa raste ishte rrezikuar edhe vetë ekzistimi i BEsë.
“Zgjerimi i parë i BE-së duke pranuar shtete të tjera brenda Komunitetit ndodhi më 1 janar
1973, pas disa negociatave të gjata dhe përdorimit të disa herë të vetos nga shtetet themeltare
të BE-së dhe me shumë mundime, Britania e Madhe, Irlanda dhe Danimarka i’u bashkua me
Komunitetit” (Jacqué, 2010, f.90-98).
“Zgjerimi i dytë i BE-së ndodhi më 1 janar 1981, me anëtarësimin e Greqisë në BE, e që ishte
zgjerimi i parë drejt jugut të Evropës, duke bërë që Greqia të ishte anëtari i dhjetë me të drejta
të plota i BE-së” (Jacqué, 2010, f.90-98).
“Zgjerimi i tretë i BE-së ndodhi kur u përmbys diktatura e fundit e krahut të djathtë në Evropë
me përmbysjen e regjimit Salazar në Portugali në vitin 1974 dhe vdekjen e gjeneralit Franco të
Spanjës në vitin 1975, e që hapi rrugën e që pas 9 viteve, me 1 janar 1986, Spanja dhe
Portugalia të bëhen anëtare të BE-së” (Jacqué, 2010, f.90-98).
“Zgjerimi i katërt i BE-së u bë pas anëtarësimit të tri vendeve; Austrisë, Finlandës dhe Suedisë
me 1 janar 1995 të cilat e rritën numrin e anëtarëve të BE-së në pesëmbëdhjetë” (Jacqué, 2010,
f.90-98).
“Zgjerimi i pestë i BE-së është zgjerimi më i madh që i ka ndodhur BE-së që nga themelimi i
saj. Janë gjithsej dhjetë vende të cilat u anëtarësuan në BE me 1 maj 2004 e që këto vende
janë; shtetet Baltike - Estonia, Letonia dhe Lituania, shtetet e Evropës Lindore dhe Qendrore –
Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria, dhe Sllovenia, si dhe dy ishujt e Mesdheut –
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Qiproja dhe Malta. Ky ishte zgjerimi më i madh që i kishte ndodhur BE-së që nga themelimi i
saj, e që bërë që të ketë ndryshime drastike në përbërjen e BE-së” (Jacqué, 2010, f.90-98).
“Zgjerimi i gjashtë i BE-së ndodhi vetëm pas dy-tre vjetësh, zgjerimi vazhdoi drejt lindjes me
anëtarësimin e Bullgarisë dhe Rumanisë, më 1 janar 2007. Me këto zgjerime, numri i shteteve
anëtare u rrit nga 15 në 27, kurse popullata e BE-së u shtua për 90 milionë dhe kështu arriti
numrin 474 milionë” (Jacqué, 2010, f.90-98).
“Zgjerimi i shtatë dhe i fundit i BE-së ndodhi kur me 1 korrik 2013 Kroacia u bë anëtari i 28 i
BE – së duke bërë që BE-ja pas 32 vitesh (Greqia 1981) të pranojë vetëm një anëtarë në
zgjerimin e saj” (Jacqué, 2010, f.90-98).
BE-ja është e angazhuar që të promovojë tek shtetet evropiane jo-anëtare vlera demokratike,
posaçërisht tek shtetet që kanë treguar paraprakisht vullnet për integrim në BE. BE-ja këtë
transformim të vlerave demokratike e realizon zakonisht përmes mekanizmave kushtetues të
plotësimit të kushteve dhe kritereve.
Për herë të parë në përbërjen e BE-së ndodhi një rast precedent. Britania e Madhe në vitin
2016 në formë vullnetare organizoi një referendum brenda shtetit për të dal nga BE-ja. Ky fakt
bëri që BE-ja për herë të parë të përballet me një largim të një anëtari nga struktura e saj e që
kjo u pasua me ndryshime rrënjësore në BE. BE-ja edhe pas afro dy viteve nga referendumi i
mbajtur në Britani të Madhe për largim nga BE-ja, nuk ka arritur të bëjë marrëveshje me
Britanin e Madhe. Afati i fundit i arritjes së një marrëveshje shihet marsi i vitit 2019.
“Kurse, zgjerimi si proces i shërben interesave të Shteteve Anëtare si dhe vendeve të pranuara.
E bën Evropën më të sigurt dhe vend më të begatë, në veçanti përmes saj bëhet promovimi i
demokracisë dhe lirive themelore, sundimi i ligjit dhe tregu i vetëm” (European Commission,
2015).“Zgjerimet e njëpasnjëshme kanë luajtur një rol vendimtar në ruajtjen e demokracisë
dhe në sjelljen e stabilitetit në kontinentin evropian. Sigurisht, anëtarësimi në BE nuk është
automatik: procesi bazohet në kushtëzim të rreptë, ku çdo hap bazohet në progresin real të
arritur në terren dhe të dakorduar nga të gjithë aktorët. Kjo është për të siguruar që a vendi
kandidat është plotësisht i përgatitur për anëtarësim para se të jetë në gjendje të bashkohet”
(European Commission, 2015).

16

3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Njëra prej çështjeve kryesore që paraqitet në Bashkim Evropian është krijimi i një ndarje
thelbësore ndërmjet dy shteteve themeltare të BE-së, ndërmjet Gjermanisë dhe Francës, sa i
përket “thellimit” apo “zgjerimit” të BE-së. Gjermania historikisht ka mbështetur procesin e
zgjerimit të Bashkimit Evropian, pasi që përmes tij synon krijimi i një zone të sigurt rreth saj.
Duke qenë një shtet me fuqi dhe ndikm të madh ekonomik, ndoshta shteti ekonomikisht më i
zhvilluar në BE, zgjerimi dhe mirëfunksionimi i BE-së i ka shkuar për shtat politikës dhe
diplomacisë së Gjermanisë. Ndërsa, në anën tjetër, Franca theksin e vuri tek “thellimi” i
proceseve integruese drejt formimit të një “fuqie evropiane” si dhe e shihte me rezervë
zgjerimin vetëm me vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, pasi kështu, sipas tyre, do rritej
edhe më shumë pesha politike e Gjermanisë. Ky fakt ka bërë që problemi kryesor sa i përket
BE-së qëndron në mos-definimin e një politike të zgjerimit, duke bërë që të krijohet një
paqartësi se kush mund të anëtarësohet dhe se apo arrijnë vendet të anëtarësohen edhe pse ato
kanë plotësuar kriteret e anëtarësimit. E gjitha kjo ka bërë që BE-ja të gjendet në kriza të thella
pasi që ende nuk ka definuar mirë dhe qartë se në çfarë drejtimi duhet të fokusohet: në
“thellim” apo “zgjerim”. Kur këtyre çështjeve politike, ekonomike e diplomatike ja shtojmë
edhe faktin e daljes nga BE të Britanisë së Madhe, punët komplikohen edhe më shumë. Pra,
Britania është shteti i parë anëtar që, me vullnetin e saj, del prej organizate. Me këtë rast, nuk
kemi zhvillime as drejtë “zgjerimit”, por as drejtë “thellimit”, por drejtë daljes.
Kjo po ndikon negativisht edhe në procesin integrues të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor,
duke bërë që procesi integrues i anëtarësimit në BE të jetë i paqartë dhe i largët. Pasi që ende
nuk ka një përcaktim të qartë për vendet e Ballkanit Perëndimor se kur do të arrihet
anëtarësimi i tyre në BE edhe më i paqartë është procesi integrues i anëtarësimit të Kosovës në
BE ku këtij procesi institucionet e BE-së i referohen se do të ndodh vetëm atëherë kur e lejojnë
rrethanat objektive. Kjo nënkupton se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor e sidomos
i Kosovës në BE është i paqartë dhe i largët, por është në interesin e shteteve të zbatojnë
kriteret dhe standardet europiane.
Duke e marrë në konsideratë bazën teorike të trajtuar më lartë dhe, gjithashtu, duke u
mbështetur në të gjeturat që dalin nga hulumtimi sistematik i shumë raporteve, statistikave,
materialeve ligjore apo edhe politikave të ndryshme, punimi ngrit hipotezat e saj kryesore se:
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•

H1. Integrimi i mbrendshëm i BE-së, pra “thellimi”, bën që BE-ja të arrij t’i pëballoj
krizat e saj dhe t’i zgjidh ato dhe se forcon përbërjen dhe strukturën e saj të
mbrendshme duke zvogëluar mundësin e shpërbërjes së BE-së.

• H2. “Zgjerimi” i BE-së, duke i mundësuar anëtarësimin shteteve të reja, rritë
stabilitetin e rajonit të Evropës duke pamundësuar çdo tentativë me qëllim të
destabilizimit të Evropës.

• H3. BE-ja duhet që paralelisht t’i zhvilloj të dyja këto procese, “zgjerimin” dhe
“thellimin”. Shkak-pasojë e kësaj qëndron fakti se në cilën do proces në të cilin
fokusohet BE-ja, si në atë të “zgjerimit” apo “thellimit” të saj, do të ndikonte në formë
direkte në destabilizim të BE-së. Kjo hipotezë e ngritur, mbështetet dhe argumentohet
edhe në pjesën e prezantimit dhe analizës së rezultateve.
Duke u bazuar në këto tri hipoteza kryesore dhe me qëllim të dekonsutruktimit të tyre më në
detaje, rrjedhin disa hipoteza ndihmëse si më poshtë:

• h1. Integrimi i brendshëm i BE-së rrit kohezivitetin si dhe qëndrushmërinë në mes të
institucioneve, konsolidon raportet dhe lidhjet politike dhe ndër-institucionale në mes
të shteteve anëtare e që kjo e bën BE-në më kompakte dhe më në gjendje që të
përballet suksesshëm me sfidat dhe kërcënimet si të brendshme ashtu edhe ato të
jashtme.

• h2. Procesi strategjik i zgjerimit të BE-së i mundëson asaj konsolidim në aspektin e
politikave të sigurisë, forcimit të vlerave demokratike dhe ndërtimin e paqes, duke
pamundësuar çdo tentativ destabilizuese e cila do të ndikonte në BE.
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4 METODOLOGJIA
Ky kapitull shtjellon në detaje qasjet metodologjike të përdorura për gjetjen dhe analizimin e
të dhënave në mënyrë që testimi i hipotezave të bëhet në mënyrë sa më precize dhe duke
respektuar në përpikmeri parimet akademike dhe shkencore.
Për shkak se punimi ka këndvështrim multidimenzional, ishte e pamundur përdorimi i vetëm
një qasjeje metodologjike. Andaj, qasjet metodologjike për të realizuar këtë temë janë si më
poshtë:
•

Analiza e literaturës – me qëllim të një baze solide teorike, janë analizuar një mori
librash dhe punimesh të ndryshme, teorike dhe të rasteve studimore, që trajtojnë temën
e integrimeve evropiane në përgjithësi por edhe të problematikave që lidhen me
politikat e zgjerimit dhe të konsolidimit që merr formën e thellimit të institucioneve
dhe funksionimit të BE-së si njëra nga organizatat më të rendësishme në mbarë globin.
Kjo bazë solide teorike shërben si një trampolinë serioze nga ku ngjitet edhe hipoteza e
këtij punimi. Ajo gjithashtu legjetimon

shkencërisht gjetjet autentike të studimit.

Metodologjia e përdorur për realizimin e këtij punimi është bërë duke shqyrtuar dhe
analizuar të gjitha materialet ekzistuese sa i përket procesit të “thellimit” apo
“zgjerimit” të Bashkimit Evropian.
•

Qasja historike – Për analizimin e proceseve politike, sidomos zhvillimeve evolutive të
proceseve, është me rendësi përdorimi i qasjes historike. Shqyrtimi i literaturave
ekzistuese është bërë duke filluar nga; procesi historik i themelimit të Bashkimit
Evropian, shqyrtimi i teorive të integrimit evropian, shqyrtimi dhe analizimi i politikës
së zgjerimit të Bashkimit Evropian si dhe historikut të zgjerimit të saj.

•

Analiza krahasuese – në shkenca një ndër metodat kryesore që përdorët, ndër të tjera,
është edhe analiza krahasuese. Përmes kësaj qasje bëhet e mundur gjetja e
ngjashmërive dhe dallimeve në mes të rasteve të analizuara. Për këtë arsyeje në këtë
punim janë analizuar rastet e këtyre shteteve: Republika e Shqipërisë, Republika e
Serbisë, Republika e Malit të Zi, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Republika e
Bosnje dhe Hercegovinës dhe Republika e Kosovës.

•

Të dhënat sekondare – janë hulumtuar dhe përdorur të gjitha të dhënat statistikore të
mbledhura nga institucione të ndryshme dhe të prezantuara në formë të raporteve dhe
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analiziave të ndryshme. Këto të dhëna e kanë begatuar temën duke i dhënë një
komponentë të rendësishme quantitative përveq qasjes kualitaltive.
Pas shqyrtimit të literaturave ekzistuese, nisë prezantimi dhe analiza e rezultateve të të
gjeturave. Prezantimi dhe analiza e rezultateve nisë me analizën e zgjerimit si një proces me
efekte të ndryshme si dhe prezantimin e fakteve në lidhje me ndikimin e ndryshëm të zgjerimit
tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Prezantimi dhe analiza e rezultateve mbërthen edhe
procesin integrues të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke prezantuar faktet e të të arriturave
të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor si dhe duke analizuar procesin integrues të tyre. Kurse
pjesa përmbyllëse e prezantimit dhe analizës së rezultateve bëhet duke analizuar disa kriza
kryesore me të cilat është prekur Bashkimi Evropian si; kriza monetare, kriza e refugjatëve dhe
terrorizmi, e që të gjitha këto po ndikojnë në ndërprerjen e procesit të zgjerimit të Bashkimit
Evropian si dhe analizimin ndikimin rus në vendet e Ballkanit Perëndimor e që po bëhet me
shkas të destabilizimit të Bashkimit Evropian.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Zgjerimi si proces me efekte të ndryshme
Ideja e zgjerimit erdhi me faktin se disa nga shtetet që përbënin kontinentin e Evropës filluan
ta shihnin Komunitetin Evropian të atëhershëm si një mundësi të mirë për bashkëpunim
ekonomik e që do të sillte përfitime jo vetëm në fushën e ekonomisë, por edhe në fushën
politike, që nënkuptonte zvogëlimin e sovranitetit që shihej si sindromë e luftërave në Evropë.
Zgjerimi është parë si një proces i cili po sjell efekte të ndryshme duke bërë që pas
anëtarësimit të vendeve të reja, në BE të krijohet një frymë e destabilitetit ku fusha si
ekonomia, politika e sigurisë etj., të ketë një dridhje destabilizuese. Por, BE-ja jo shpesh herë
ka humbur nga anëtarësimi i vendeve, pasi që anëtarësimi i disa vendeve në BE ka bërë që BEja të ndihet më stabile sa i për ketë funksionimit të saj.
Nëse kthehemi pas në kohë, në vitin 2004, kur në BE ndodhi zgjerimi më i madh në historinë e
saj me anëtarësimin e 10 vendeve të reja. “Tetë nga dhjetë këto shtete ishin nga Evropa
Lindore, shtete të cilat vetëm disa vjet më parë ndodheshin në anën tjetër të perdes së hekurt si
pjesë e bllokut komunist. Pos elementit simbolik dhe gjeostrategjik ky zgjerim u quajt i
rëndësishëm edhe për arsye ekonomike. BE-ja u zgjerua edhe si treg, duke u bërë tregu i
përbashkët më i pasur në botë” (Kohanet, Augustin Palokaj, 2014). Kjo e gjetur e
përgënjeshtron hipotezën se zgjerimi i BE-së po shkon gjithmonë në dëmë të saj dhe mbështet
hipotezën se BE-ja duhet t’i zhvilloj paralelisht të dyja proceset asaj të “zgjerimit” dhe
“thellimit”.
Rritja ekonomike në vendet e reja anëtare të BE-së ka qenë më e madhe sesa në ato të vjetra,
kështu që prej 10 deri në 20 për qind në disa raste është zvogëluar hendeku i para 10 vjetësh.
“Në anën tjetër pranimi i 10 vendeve të reja anëtare nuk ka shkuar as në dëm të vendeve të
vjetra. Eksporti i tyre në ato vende është rritur, ndërsa as ardhja e qindra e mijëra punëtorëve
nga këto vende nuk ka pasur ndikimin negativ. Në njërën anë ky fluks, i cili nuk ka qenë në
përmasa të mëdha siç pritej, ka ndikuar që të zbutet problemi i papunësisë në vendet nga janë
larguar (kryesisht Lituania, Polonia e më vonë edhe Bullgaria dhe Rumania) e në anën tjetër
kanë kontribuar në mbajtjen e fleksibilitetit të tregut të punës në vendet ku kanë ardhur”
(Kohanet, Augustin Palokaj, 2014).
Por, anëtarësimi i disa vendeve në BE dhe zgjerimi i BE-së ka bërë që ndonjëherë të jetë jo në
të mirë të BE-së. Kjo argumentohet me faktin se ndonjëherë BE-ja për t’u ikur rreziqeve si
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“ndikimi rus” në vendet që aspirojnë BE-në, ka pranuar anëtarësimin e vendeve të reja edhe
kur ato nuk kanë plotësuar kriteret. Ky fakt ka bërë që BE-ja të pësoj dridhje të stabilitetit,
sidomos në fushën e ekonomisë, e që ka ndikuar shumë që procesi i zgjerimit mos të jetë aq i
popullarizuar, sidomos në opinionin publik të shteteve të vjetra anëtare. Partitë populliste, të
cilat janë në rritje, shpesh deklarojnë se “nga shtetet e varfra vijnë personat që përfitojnë nga
sigurimet sociale” dhe se “ata i zënë vendet tona të punës”. Argumente të tilla vijnë gjithmonë
në drejtim të BE-së duke bërë presion që ajo të pauzoj nga procesi i zgjerimit të saj dhe
pothuajse është arritur ky qëllim. Ky fakt se BE-ja shpesh herë ka humbur edhe nga zgjerimi i
saj, nuk e përgënjeshtron hipotezën e ngritur në fillim, pasi ndonjëherë BE-ja ka pranuar edhe
vende të cilat nuk kanë plotësuar kiretet e anëtarësimit dhe se nga neglizhenca e saj duke mos
ndërhyrë në ato vende ku po rritet ndikimi rus, BE-ja ka bërë një zgjedhje të gabuar duke
pranuar vende që nuk kan plotësuar kriteret e anëtarësimit vetëm e vetëm që të parandalojnë
ndikimin rus.
BE-ja ka filluar të stagnoj procesin e zgjerimit të saj duke menduar të fokusohet në thellim të
integritetit brenda për brenda institucioneve dhe vendeve të BE-së, e që kjo ka bërë që BE të
ngec në një ngërç politik sa i përket asaj se duhet zgjeruar apo thelluar nga brenda.
“Zgjerimi i BE-së nuk është vetëm proces teknik dhe ekonomik. Nuk është vetëm proces në të
cilin mbushen formularët dhe bëhen raporte. BE-ja përmes zgjerimit ka dhënë kontributin më
të madh për ndërtimin e paqes dhe kjo ishte edhe njëra prej arsyeve pse edhe fitoi Çmimin
Nobel për Paqe. Por tash vazhdimi i këtij procesi, mbetet me një pikëpyetje të madhe”
(Kohanet, Augustin Palokaj, 2014).
Rezultatet e arritura tregojnë se BE-ja nëse në strukturën e saj pranon shtete të cilat plotësojn
kriteret e anëtarësimit, BE-ja nga zgjerimi i saj veç se do të përfitoj më shumë. Ky fakt
mbështet hipotezën e tretë se BE-ja duhet t’i zhvilloj paralelisht të dyja proceset si dhe
përgënjeshtron hipotezën se BE-ja duhet të mos fokusohet vetëm në “thellim”.
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5.2 Zgjerim apo thellim – procesi integrues dhe vendet e Ballkanit Perëndimor
“Perspektiva evropiane për vendet e Ballkani Perëndimor, është vërtetuar në Samitin e
Selanikut të mbajtur me 21 qershor të vitit 2003. Në këtë samit të gjithë pjesëmarrësit që ishin
përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të shteteve të Ballkanit, kanë
nënshkruar deklaratën që sqaronte perspektivën evropiane të shteteve të Ballkanit Perëndimor,
duke obliguar që këto shtete të plotësojnë Kriteret e Kopenhagës. Këtu u bë e qartë se
integrimi i shteteve do të bëhet varësisht nga progresi i arritur nga secili shtet” (Sadriu, 2017,
f.117-119).
“Por, qasja e BE-së ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor ka kaluar nëpër tre etapa. Qasja e
parë është qasja e “Tokës së Panjohur”, ku këtë qasje për herë të parë e përdorë Jeffrey M.
Smith për të bërë përshkrimin e qasjes së BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor në fillim të viteve
’90. Në gjysmën e parë të viteve të ’90-ta, marrëdhëniet ndërmjet BE-së dhe Ballkanit
Perëndimor ishin minimaliste për shkak të përjetimeve të tranzicionit në këto shtete” (Jano,
2017, f.76-84). Kjo bëri që BE-ja të zhvillojë një politikë e cila i mbante larg problemet e
rajonit, kështu që bashkëpunimi me vendet e BP ishte minimal. Strategjia e BE-së synonte të
nxiste vetëm vendet që tashmë kishin përparuar mjaftueshëm me reformat politike dhe
ekonomike, duke i hapur kështu rrugë fillimit të negociatave për marrëveshjen e Asociimit. Në
këtë drejtim, vendet e BP mbeten prapa pasi ato po përballeshin me pengesat e rajonit si;
konfliktet etnike dhe çështjet e varfërisë.
“Qasja tjetër përmes të cilës përshkruhet qasja e BE-së ndaj vendeve të BP është qasje rajonale
që përshkruan vitet 1995-1999. Pas përfundimit të luftës në Bosnje 1995, politikat e BE-së
ndaj BP shënojnë një kthesë, megjithëse fokusi i saj kryesor ishte ende stabilizimi i rajonit.
BE-ja filloj t’i shihte vendet e BP si më shumë si pjesë e Evropës dhe jo si një rajon larg
dyerve të saj. Kjo ide se BP është Evropë, mëshironte moralin kryesor të BE-së kur trajtohej
rajoni” (Jano, 2017, f.76-84). Si pasoj e zhvillimeve politike rajonale, BE-ja ndërmori të
ashtuquajturën “Qasje rajonale” e cila synonte bashkëpunimin ekonomik dhe politik me të
gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.
“Kjo qasje ka mangësitë e veta, e këtë e thotë edhe ish-Ministri i Jashtëm Gjerman Joschka
Fischer ku thekson “BE-ja u përqendrua në pasojat e konfliktit në vend se të përqendrohet në
burimin e konfliktit” (Jano, 2017, f.76-84). Ky fakt bëri që qasja rajonale e BE-së ndaj BP të
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jetë jo shumë e suksesshme e që ndikoi që BE-ja të marr iniciative tjera për ta trajtuar në forma
tjera BP.
“BE-ja filloj të merrte hapa më konkret në raport me vendet e BP duke krijuar kështu një
politikë të re e cila trajtonte vendet e BP më me seriozitet. Kështu në fillim të viteve 2000 e
deri më sot, BE-ja ka përdorur një qasje të re ndaj vendeve të BP, kjo qasje njihet si “Qasja
gjithëpërfshirëse”. BE-ja nuk mund të mbështetej vetëm në bashkëpunim rajonal pas që nuk
mjaftonin për zgjidhjen e konflikteve, por, përballja me një realitet të tillë bëri që BE-ja të
kërkonte alternativa të tjera. Gjatë Këshillit Evropian të Vjenës në dhjetor 1998, BE vendosi të
përgatisë një “strategji të përbashkët” për BP” (Jano, 2017, f.76-84). Për të realizuar këtë
strategji të përbashkët, në qershor të vitit 1999, u mblodhën të gjithë ministrat e jashtëm të BEsë në Këln dhe iniciuan “Paktin e Stabilitetit për Evropën Juglindore”. Kjo iniciativë ishte
angazhimi i parë serioz dhe shembulli i ndryshimit të strategjisë ndaj BP. Këto lloj politika
gjithëpërfshirëse ndaj BP vazhdojnë edhe sot, duke bërë që BE-ja të ketë një politikë sa i
përket qasjes ndaj BP.
Korniza politike e BE-së për vendet e Ballkanit Perëndimor deri në pranim të plotë të tyre,
mbështetet në Mekanizmin e Stabilizim – Asociimit, i cili është krijuar nga BE në vitin 2002
që rezulton me nënshkrimin e Marrëveshjes të Stabilizim – Asociimit për secilin shtet të
Ballkanit Perëndimor.
“Të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë në raporte kontraktuale me BE-në, por në faza të
ndryshme të integrimit” (Sadriu, 2017, f.117-120). Po ashtu, të gjitha shtetet e Ballkanit
Perëndimor kanë nënshkruar MSA-në, e që kjo marrëveshje parasheh një sërë masash dhe
veprimesh, të përcjella me ndihmën e konsiderueshme financiare nëpërmjet IPA-së. Me
nënshkrimin e MSA-së sigurohet reformë ekonomike, reformë institucionale, mbështetje
financiare, liberalizim të tregut dhe mbështetje të demokracisë dhe legjislacionit.
Kjo politikë që zhvillon BE-ja ndaj BP, a do të bëjë që 6 vendet e BP të anëtarësohen si grup
në BE? pasi që vetëm kështu do të mundësohet një stabilitet sa i për ketë mos lejimit të krijimit
të një konflikti të ri në Ballkan, apo anëtarësimi në BE do të bëhet në bazë të plotësimit të
karitereve nga shtetet, e kështu në bazë të meritave të tyre shtetet do të pranohen jo si grup por
si shtet i vetëm.
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5.2.1 Republika e Shqipërisë
Deri në vitin 1990, Shqipëria udhëhiqej nga sistemi komunist në krye me Enver Hoxhën i cili
vdiç në vitin 1985. Pas vdekjes së Enver Hoxhës në vitin 1985, ai u pasua në pushtet
nga Ramiz Alia. Politika e brendshme e Ramiz Alisë u drejtuar drejt prezervimit të sistemit
komunist ndërsa fuste disa reforma graduale në përpjekje për të gjallëruar ekonominë. Por që
këto reforma ishin të pa rëndësishme pasi që sistemi komunist filloi të lëkundej dhe pas
protesatave të vitit 1991 dhe 1992, sistemi komunist u rrëzua dhe i hapi rrugës një sistemi të ri
demokratik në Shqipëri. Pas kësaj kohe, Shqipëria filloi vendosjen e marrëdhënieve
diplomatike me botën perëndimore.
Marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me Bashkimin Evropian për herë të parë janë
vendosur në vitin 1991. “Ngjarja më e rëndësishme në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe BEsë u shënua një vit më vonë, në 11 maj 1992, me nënshkrimin e Marrëveshjes së Tregtisë dhe
Bashkëpunimit e cila hyri në fuqi më 1 dhjetor 1992. Po në këtë periudhë, Shqipëria përfshihet
në Sistemin e Përgjithshëm të Preferencave i cili përfaqësonte një regjim të përgjithshëm
preferencash tregtare që BE-ja u ofronte një numri të gjerë vendesh me të cilat ajo kishte
marrëdhënie kontraktuale” (Ministria e Integrimit Evropian të Shqipërisë, 2018).
Marrëveshja e Tregtisë dhe Bashkëpunimit e 11 majit 1992 i krijoi mundësinë Shqipërisë që të
përfitojë nga fondet e programit PHARE. Kjo përbën një hap të rëndësishëm në drejtim të
ristrukturimit të asistencës së BE-së ndaj Shqipërisë në një sërë fushash që përkonin me
reformat në të cilat ishte angazhuar vendi ynë. Në kuadrin e këtij programi, Shqipërisë i është
dhënë një ndihmë e konsiderueshme.
Në vitin 1996, Shqipëria ishte pranë nënshkrimit të një marrëveshjeje të re kontraktuale me
BE-në, e cila, do të hapte rrugën për një marrëveshje klasike asociimi. Por, zgjedhjet e
kontestuara parlamentare të majit të vitit 1996, së bashku me krizën e thellë financiare dhe
sociale që pasoi në fillim të vitit 1997 nga rënia e skemave piramidale, bënë që të dështojë çdo
iniciativë në këtë drejtim.
Zhvillimet politike gjatë kësaj periudhe në vende të ndryshme të rajonit tonë, shpërbërja e ishJugosllavisë, krijimi i një sërë shtetesh të reja, parametrat e të cilave dalloheshin nga ato të
vendeve të Evropës Qendrore, bënë që në vitin 1996 Bashkimi Evropian të adaptonte për
vendet e Ballkanit politikën e quajtur “Regional approach” (qasja rajonale).
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“Në maj të vitit 1999, Bashkimi Evropian miratoi një iniciativë të re për 5 vende te Ballkanit:
Shqipëria, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina dhe
Republika Federale Jugosllave, të quajtur Procesi i Stabilizim-Asociimit. Që në fillimin e kësaj
iniciative të re, Shqipëria do të bëhej pjesë e saj” (Ministria e Integrimit Evropian të
Shqipërisë, 2018). Ky proces ka për qëllim vendosjen e marrëdhënieve më të ngushta ndërmjet
BE-së dhe vendeve të lartpërmendura, nëpërmjet Marrëveshjeve të Stabilizim – Asociimit
“Në nëntor të vitit 1999, Komisioni Evropian paraqiti një raport mbi studimin e fizibilitetit për
hapjen e bisedimeve me Shqipërinë për nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit
duke arritur në përfundimin se, megjithatë, Shqipëria nuk i kishte plotësuar kushtet për një
marrëveshje të tillë” (Ministria e Integrimit Evropian të Shqipërisë, 2018). Por, si përfundim,
Komisioni patë vlerësuar se ndonëse mbetet ende për të bërë në drejtim të plotësimit te
detyrimeve që rrjedhin nga një marrëveshje stabilizim – asociimi, perspektiva e hapjes së
negociatave është rruga më e mirë për të ruajtur tempin e ndryshimeve politike dhe reformave
ekonomike në vend. Për këtë qëllim, Komisioni arriti në përfundimin se është çasti për të
proceduar me një Marrëveshje Stabilizim-Asociimi me Shqipërinë.
“Perspektiva e vendeve të rajonit perëndimor për integrim në BE përforcohet pas Këshillit
Evropian të Feiras i mbledhur më qershor 2000, i cili vendosi se të gjitha vendet e përfshira në
Procesin e Stabilizim – Asociimit janë kandidate potenciale për anëtarësim në BE” (Ministria e
Integrimit Evropian të Shqipërisë, 2018).
Projekt-Mandati i bisedimeve i përgatitur dhe paraqitur nga Komisioni Evropian u diskutua në
nivel teknik nga vendet anëtare të BE-së gjatë periudhës Janar-Korrik 2002. “Këshilli i
Çështjeve të Përgjithshme të BE-së në mbledhjen e tij më 21 tetor 2002, vendosi hapjen e
negociatave me Shqipërinë. Negociatat u hapën zyrtarisht nga Presidenti i Komisionit
Evropian Z. Romano Prodi më 31 janar 2003” (Ministria e Integrimit Evropian të Shqipërisë,
2018).
“Shqipëria paraqiti kërkesën zyrtare për anëtarësimin në BE në prill të vitit 2009. Komisioni
Evropian, në opinionin e nëntorit të vitit 2010 vlerësoi që Shqipëria ende nuk ishte në
përputhje të plotë me kriteret e anëtarësimit, duke theksuar në veçanti përmbushjen e 12
prioriteteve kyçe përpara se bisedimet për anëtarësim të hapeshin zyrtarisht” (Vlahutin, 2016,
f.7). Po në këtë vit në vitin 2010 Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi rezolutën
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për heqjen e vizave me Shqipërinë, kjo bëri që qytetarët e Shqipërisë të udhëtojnë pa viza në
BE.
“Në tetor të vitit 2012, Komisioni Evropian rekomandoi që Shqipërisë t'i jepej statusi i vendit
kandidat, me kusht plotësimin e masave kyçe që kishin të bënin me reformën në drejtësi,
administratën publike, si dhe rishikimin e rregulloreve parlamentare. Kurse, në qershor të vitit
2014, Shqipërisë iu dha statusi i vendit kandidat kurse shtetet e BE – së në vitin 2018 kanë
dhënë dritën e gjelbër nisjes së bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë, ku këto negociata do
nisin në qershor të viti 2019” (Vlahutin, 2016, f.7).
Shqipëria gjendet në fazën kur i duhet të përqendrohet në finalizimin e proceseve duke
plotësuar kriteret për të vazhduar hapat e mëtejshëm në rrugëtimin drejt familjes evropiane.
Për hapat e mëtejmë në rrugëtimin për në BE, Shqipërisë i duhet të bëjë edhe shumë reforma
sa i për ketë gjyqësorit në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, reforma në
administratë si dhe reforma zgjedhore të cilat e garantojnë funksionimin e një demokracie të
konsoliduar.

5.2.2 Republika e Serbisë
Republika e Serbisë ishte anëtare e Republikave Socialiste Federative e Jugosllavisë deri në
shpërbërjen e tyre në vitin 1992 përmes Luftërave Jugosllave. Pas shpërbërjes së RSFJ-së,
Serbia pretendonte se ishte trashëgimtare e saj por, ish – anëtaret tjera të RSFJ-së të cilat
tanimë ishin pranuar si shtete nuk i lejonin kësaj pjese të mbetur të prezantohej si
trashëgimtare e RSFJ-së.
Kur në vitin 1999, disa shtetet e Ballkanit Perëndimor filluan Procesin e Stabilizim –
Asociimi, Serbia nuk ishte e përfshirë. Shkaku i mos përfshirjes së Serbisë në PSA ishte se në
atë kohë Serbia ishte e përfshirë në luftën me Kosovën dhe kryesimin e BE-së e kishte
Gjermania dhe si e tillë ndërpreu çdo bashkëpunim me Serbinë.
Pas marrjes së kryesimit të BE-së nga Portugalia në vitin 2000, Serbisë ju hap perspektiva për
anëtarësim në BE kështu që për të ecur në hapat e mëtejmë drejtë rrugëtimit për në familjen
evropiane, Serbia duhej të bënte reforma demokratike.
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Pas ndërhyrjes se forcave të NATO-së në Kosovë dhe përfundimit të luftës ndërmjet Serbisë
dhe Kosovës, Serbia filloi të bënte ndryshime kushtetuese duke bërë hapa më konkret për
krijimin e një sistemi demokratik që siguronte garantimin e çdo lirie fondamentale.
“Më 5 tetor 2000, Republika e Serbisë bëri ndryshmet e para demokratike përmes
ndryshimeve kushtetuese dhe kështu tregojë sinjalet e para se Serbia po drejtohej nga familja
evropiane duke bërë kështu që vetëm pas 5 ditësh më 8 tetor Serbia t’i bashkohet PSA-së. Po
në këtë vit, Serbia për herë të parë mori pjesë në Samitin e BE-së në Zagreb zyrtarisht si shtet.
Në dhjetor të po këtij viti, BE-ja heq tarifat për importin e mallrave ndaj Serbisë (zgjeron
masat autonome të tregtisë që ishin në fuqi më herët për të vendet e BP)” (Ministria e
Integrimit Evropian të Serbisë, 2018).
“Një pikë kthese në historinë e integrimit të Republikës së Serbisë ishte kur në shkurt të vitit
2003 u themelua Bashkimi Shtetëror i Serbisë dhe Malit të Zi (u arrit një marrëveshje për
krijimin e një tregu të vetëm të Malit të Zi dhe Serbisë)” (Ministria e Integrimit Evropian të
Serbisë, 2018). Në bazë të kësaj marrëveshje, Serbia dhe Mali i Zi do të veprojnë së bashku sa
i përket krijimit të një tregu të vetëm dhe ecurisë së marrëveshjeve me BE-në. Kjo zgjati deri
në vitin 2004 kur BE-ja në dhjetor të vitit 2004 miraton qasjen "dyfishtë" sipas të cilës Mali i
Zi dhe Serbia do të negociojnë ndaras pjesën tregtare të MSA-së.
“Më 10 tetor të vitit 2005 filluan negociatat midis Bashkimit Evropian dhe Serbisë dhe Malit
të Zi për përfundimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, e cila paraqet hapin e parë drejt
integrimit në BE” (Ministria e Integrimit Evropian të Serbisë, 2018). Negociatat u zhvilluan të
ndara në dy shtetet dhe si i tillë bënë që finalizimi i MSA-së të varet nga përshpejtimi i
proceseve nga vetë shtetet.
“Më 26 tetor 2005, Republika e Serbisë nënshkruan marrëveshjen e parë kontraktuale me BEnë që u quajt Traktati i Themelimit të Komunitetit Rajonal të Energjisë në Evropën
Juglindore” (Ministria e Integrimit Evropian të Serbisë, 2018). Por, vetëm një vit më vonë, për
shkak të bashkëpunimit të pamjaftueshëm mes Tribunalit të Hagës dhe Serbisë ku kjo e fundit
nuk merrte masat e nevojshme për të arrestuar personat që nga Tribunali i Hagës ndjekëshin
penalisht e që po këta persona zhvillonin aktivitetet e tyre kriminale brenda territorit të
Serbisë, më 3 maj 2006, BE-ja ndërpreu çdo negociatë me Republikën e Serbisë.
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“Në po këtë muaj të vitit 2006, ndodhi ndarja përfundimtare mes Republikës së Serbisë dhe
Malit të Zi, pasi që kjo e fundit shpalli pavarësinë e saj” (Ministria e Integrimit Evropian të
Serbisë, 2018). Shpallja e pavarësisë ishte legjitime pas që u bë përmes referendumit në
përputhje më të drejtën ndërkombëtare dhe në mbështetje të partnerëve ndërkombëtar.
Duke parë që Republika e Serbisë po ngecte në shumë procese integruese, liderët serb filluan
hapat konkret duke ndjekur sugjerimet qe vinin nga vendet evropiane. Në bazë të arriturat që
bëri Republika e Serbisë, BE-ja bëri ri-pranimin e Serbisë në proceset integruese duke filluar
me negocimin e marrëveshjeve vijuese. “Në bazë të kësaj, më 7 nëntor 2007 Republika e
Serbisë ratifikoi Marrëveshjen e Stabilizim – Asociimit ndërmjet kësaj të fundit dhe BE-së”
(Ministria e Integrimit Evropian të Serbisë, 2018).
Në shkurt të viti 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj e cila ishte në përputhje me GJND-në
dhe në bashkëpunim me superfuqitë botërore. Ky fakt bëri që Serbia të ndërpreu deri në vitin
2009 çdo negocim me vendet e BE-së. “Fillimet e vitit 2009 bënë që Republika e Serbisë të
bëjë kërkesën për heqjen e vizave për qytetarët serb. Në po këtë vit, më 30 nëntor, Këshilli i
Bashkimit Evropian publikoi dokumentin për liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit
Perëndimor, kurse me 19 dhjetor 2009 u hoq regjimi pa viza për qytetarët, serb por me disa
kushtëzimi për qytetarët të cilët udhëtojnë në zonën schengen” (Ministria e Integrimit
Evropian të Serbisë, 2018).
“Më 25 tetor të vitit 2010, Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Shteteve Anëtare të Bashkimit
Evropian miratoi vendimin për të dorëzuar kërkesën e Serbisë për anëtarësim në Komisionin
Evropian për shqyrtim si dhe me 14 Qershor 2010 - BE miratoi vendimin për fillimin e
ratifikimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Bashkimit Evropian dhe Serbisë”
(Ministria e Integrimit Evropian të Serbisë, 2018). Këto marrëveshje të nënshkruara mes BEsë dhe Republikës së Serbisë bënë që Serbia në atë kohë të jetë shteti me perspektive dhe
proceset më të shpejta të përfunduara dhe të arritura në mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit
Perëndimor.
“Më 12 tetor të vitit 2011, Komisioni Evropian paraqiti Paketën e Zgjerimit të saj vjetor në të
cilin rekomandoi që Serbisë t'i jepet statusi i kandidatit për anëtarësim në BE” (Ministria e
Integrimit Evropian të Serbisë, 2018).

Komisioni Evropian në atë kohë rekomandoj se

negociatat me Serbinë do të fillojnë atëherë kur Beogradi të arrijë përparim të mëtejshëm në
normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
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Serbia zhvillon negociatat e kapitujve për anëtarësimin në BE dhe së bashku me Malin e Zi
udhëheqin garën në Ballkan për integrim në BE ku këtë e thotë edhe vlerësimi i Komisioni
Evropian i vitit 2016 që deklaron se Mali i Zi dhe Serbia janë vendet që udhëheqin garën në
Ballkan sa i përket integrimit evropian. Mirëpo, shumë liderë të shteteve anëtarë të BE-së
deklarojnë se edhe pse Serbia ka nisur negociatat për anëtarësim ajo edhe nëse arrin t’i
përfundoj këto negociata me sukses, Serbia nuk do pranohet në BE pa finalizuar marrëveshjen
me Kosovën e që kjo marrëveshje të prodhoj implikime juridike dhe të detyrueshme për të
dyja shtetet.
Shumë analist i referohen anëtarësimit të Serbisë në BE si futjen e “kalit të Trojës” nga ana e
Rusisë në BE duke bërë që përmes Serbisë, Rusia të ndikoj në destabilizim të BE-së. “Ky fakt
ka bërë që në vizitën e zyrtarit të lartë të SHBA-ve Hoyt Brian Yee në Serbi ai të deklaroi se:
“Nëse vërtet e dëshiron Bashkimin Evropian, Serbia duhet të ngrihet nga dy karriget dhe
fuqimisht të ecë drejt Brukselit. Pengesa më e madhe në këtë rrugë është, në fakt, ulja e saj në
karrigen perëndimore dhe në karrigen ruse” (RTV21, 2017).

5.2.3

Republika e Malit të Zi

Në kohën kur republika tjera kishin shpallur pavarësinë, pas shpërbërjes së RSFJ-së, në Mal të
Zi organizohet referendumi, në të cilin shumica e popullsisë vendos për mbetjen e Malit të Zi
në një shtet me Serbinë. Kjo harmoni mes Malit të Zi dhe Serbisë zgjati deri në vitin 1996 kur
filluan të shfaqeshin shenjat e para publike të përçarjes politike në mes rrymave të udhëheqjes
malazeze dhe asaj serbe. Ndarja ndodhi me arsyen se pushteti i Milosheviçit zhvilloi politika
monetare në kurriz të Malit të Zi e që qeveria malazeze reagoi ndaj kësaj politike duke
vendosur futjen e markës gjermane si monedhë për zëvendësimin e dinarit jugosllav.
“Mali i Zi, si pjesë e Republikës Federative Jugosllave, vetëm në prill të vitit 1998 e rivendosi
bashkëpunimin me BE – në, ku Këshilli Evropian i akordoi qeverisë malazeze tre milionë euro
si ndihmë afatshkurtër për vazhdimin e programit të reformave ekonomike dhe politike. Në
dhjetor të vitit 1998, Këshilli Evropian dhe qeveria e Malit të Zi dakordojnë programin e
ndihmave si mbështetje për procesin e reformave politike dhe ekonomike në Mal të Zi” (Imeri,
2017, f.51).
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“Marrëdhëniet ndërmjet Malit të Zi dhe BE-së në procesin e Stabilizim – Asociimi janë
vendosur në korrik të vitit 2001, me themelimin e grupit të përbashkët konsulativ të punës
midis Republikës Federative të Jugosllavisë dhe BE-së” (Imeri, 2017, f.51). Me krijimin e këtij
grupi të përbashkët konsultativ të punës sa i përket procesit të Stabilizim – Asociimit, Mali i Zi
nisi një proces tejet të rëndësishëm sa i përket integrimi evropian, pasi që arritja Marrëveshjes
së Stabilizim – Asociimi është hapi i parë zyrtarë drejtë familjes evropiane.
“Bashkimi Shtetëror i Serbisë dhe Malit të Zi filloi procesin e anëtarësimit në BE në nëntor
2005, kur filluan negociatat për një marrëveshje Stabilizim – Asociimi. Kurse në maj 2006,
Mali i Zi votoi përmes referendumit për pavarësi dhe që qoj në shpërbërjen e Bashkimit
Shtetëror të Serbisë dhe Malit të Zi” (Ministria e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, 2017).
Serbia vazhdoi me negociatat ekzistuese kurse Mali i Zi filloi negociatat e veçanta u nisën me
Malin e Zi dhe BE-në në shtator të vitit 2006.
“Marrëveshja për Stabilizim – Asociimi u iniciua më 15 mars të vitit 2007 dhe u nënshkrua
zyrtarisht më 15 tetor të vitit 2007. Marrëveshja e arritur në mes BE-së dhe Malit të Zi për
Stabilizim – Asociimi është hapi i parë zyrtarë në procesin e integrimit evropian” (Ministria e
Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, 2017).
“Në vitin 2009, BE-ja rekomandoj për heqjen e vizave për qytetarët e Malit të zi dhe kështu në
fund të vitit 2009, BE-ja zyrtarisht hoqi vizat për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Malit të Zi në
zonën schengen” (Ministria e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, 2017). Në vitin 2010,
Komisioni Evropian dha një mendim të favorshëm për aplikimin e Malit të Zi, duke
identifikuar shtatë përparësitë kyçe që duhej të adresoheshin për fillimin e negociatave dhe që
rezultoi që Këshilli Evropian t’i jap Malit të Zi statusin e kandidatit.
“Në dhjetor të vitit 2011, Këshilli filloi procesin e anëtarësimit të Malit të Zi me qëllim të
hapjes së negociatave në qershor 2012” (Ministria e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, 2017).
Mali i Zi zyrtarisht po fillonte procesin më të rëndësishëm që nga shtet – formimi i saj, atë të
nisjes së negociatave për anëtarësim në BE.
“Negociatat për anëtarësimin e Malit të Zi në BE filluan me 29 qershor të vitit 2012 dhe kështu
u arrit hapi i madh zyrtarë për vendin në procesin e anëtarësimit në familjen evropiane”
(Ministria e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, 2017).
Me 31 kapituj të hapur, Mali i Zi gëzon një mbështetje të gjerë nga zyrtarët të shteteve anëtare
të BE-së dhe pranimi i vendit në BE konsiderohet i mundshëm deri në vitin 2025, e që kjo u bë
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e ditur edhe në samitin e fundit në Sofje nga liderët e shteteve anëtare në raportin për vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Në një vlerësim të bërë nga institucionet e BE-së në vitin 2016 për progresin e pranimit të
Malit të Zi në BE, Komisioni Evropian ka identifikuar Malin e Zi si vendin me nivelin më të
lartë të përgatitjes për anëtarësim midis shteteve negociuese.
Mali i Zi aktualisht nga BE-ja do të përfitoj rreth 500 milion euro ndihmë zhvillimore deri në
vitin 2020 nga Instrumenti i Ndihmës së Para – Anëtarësimit, i cili është një mekanizëm
financimi për vendet kandidate të BE-së.

5.2.4 Ish – Republika Jugosllave e Maqedonisë
Ish – Republika e Maqedonisë zyrtarisht njihet si shtet në vitin 1991 si dhe njohja
ndërkombëtare e pavarësisë së Ish-Republikës së Maqedonisë nga Jugosllavia ndodhi po atë
vit. Kundërshtari kryesor i shpalljes së pavarësisë së Maqedonisë ishte Greqia, e cila
pretendonte se flamuri dhe emri i saj i përkasin simboleve Helene e që i takojnë Greqisë së
lashtë antike. Në fakt, çështja kontestuese e emrit, edhe pse simbolik në shikim të parë luajti
një rol të rëndësishëm në rrugëtimin e Maqedonisë drejtë integrimeve euroatlantike. Në fakt,
Greqia e bllokonte avancimin e Maqedonisë, duke vendosur veton e saj, në çdo forum të
rëndësishëm multilateral ku merreshin vendimet për integrim. Kjo ndodhi në vazhdimësi
derisa këto dy shtete nuk e arritën një marrëveshje përfundimtare.
“Rrugëtimi i Maqedonisë drejt integrimit të saj evropian nisi në tetor të vitit 1992, kur
Maqedonia emëroi përfaqësuesin e saj në Bruksel. Me emërimin e përfaqësuesit të saj në
Bruksel, Maqedonia po fillonte vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me saj dhe BE-së”
(Sekretariati për Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018).
“Më 22 dhjetor të vitit 1995, Ish – Republika e Maqedonisë dhe BE-ja vendosën marrëdhënie
diplomatike kur BE filloi negociatat me Maqedoninë me qëllim të nënshkrimit të Marrëveshjes
së bashkëpunimit të gjerë në fushën e tregtisë, operacioneve financiare dhe transportit”
(Sekretariati për Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018). Kjo marrëveshje i garantonte
Maqedonisë të ardhura financiare nga BE–ja në fushat e mësipërme duke bërë që Maqedonia
të përfitojë financiarisht ku vetëm pas një viti Maqedonia bëhet partnerë i plotë në Programin
PHARE.
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“Më 20 qershor të vitit 1996, në Bruksel u lidh Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Maqedonisë dhe Komunitetit Evropian dhe Marrëveshjes së Transportit; 21 dhe 22 mars 1998,
në Shkup, u mbajt takimi i parë i Këshillit të Bashkëpunimit të Përbashkët” (Sekretariati për
Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018).

Këshilli u krijua me qëllim të monitorimit të

realizimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit, arritjeve dhe zhvillimit të reformave strukturore
si dhe ofrimit të sugjerimeve dhe udhëzimeve në lidhje me çështje specifike.
“Më 24 janar të vitit 2000, u miratuan direktivat e Komisionit Evropian të propozuara për
Këshillin e BE-së, në lidhje me ngritjen e nivelit të bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë dhe
BE-së, si dhe fillimin e negociatave zyrtare për anëtarësimin e ardhshëm në BE” (Sekretariati
për Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018).
“Më 9 prill të vitit 2001, në Luksemburg, u nënshkrua MSA – ja. Negociatat për MSA - në u
realizuan në periudhë të konsiderueshme të shkurtër (prill-nëntor 2000) përmes 3 raundeve të
negociatave kryesore dhe 5 takimeve në nivelin e ekspertëve” (Ministria e Çështjeve
Evropiane e Malit të Zi, 2017). Në të njëjtën kohë u nënshkrua Marrëveshja e Përkohshme mbi
Çështjet e Tregtisë dhe Tregtisë në mes të Komuniteteve Evropiane nga njëra anë dhe
Maqedonisë, nga ana tjetër, që hyri në fuqi më 1 qershor të vitit 2001
“Më 1 prilli të vitit 2004, pas ratifikimit nga të gjitha vendet anëtare të BE – së, hyri në fuqi
Marrëveshja e Stabilizim – Asociimi, deri më tani është plotësuar cikli i nëntë i takimeve të
organeve institucionale të themeluara në kuadër të MSA-së (Sekretariati për Çështje Evropiane
i Maqedonisë, 2018). Maqedonia u bë vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që
nënshkroi Marrëveshjen Stabilizim – Asociimi me BE – në. Komisioni i Përbashkët
Parlamentar i BE-së dhe Maqedonisë u krijua në vitin 2004. Komisioni shqyrton të gjitha
aspektet e marrëdhënieve mes dy palëve, veçanërisht zbatimin e MSA-së.
“Më 9 nëntor të vitit 2005, Komisioni Evropian publikoi mendimin për kandidaturën e
Maqedonisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Opinioni rekomandoi dhënien e statusit të
kandidatit për anëtarësim në BE dhe më 17 dhjetor të po ati viti, Presidenca e Këshillit
Evropian në Bruksel dha statusin e kandidatit për Maqedoninë për anëtarësim në Bashkimin
Evropian” (Sekretariati për Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018).
“Më 30 tetor 2007, u nënshkrua Marrëveshja Financiare për Programin Kombëtar të vitit 2007
në kuadër të Instrumentit të Ndihmës së Para – Aderimit dhe Marrëveshjes Kornizë midis
Maqedonisë dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane për bashkëpunim për ndihmë
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financiare” (Ministria e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, 2017). Maqedonia ishte vendi i
parë në rajon projektet e të cilit u miratuan nga Komisioni Evropian dhe vendi i parë në rajon
për të nënshkruar Marrëveshjen Financiare duke bërë të mundur përdorimin e fondeve IPA.
“Më dhjetor të vitit 2009, në kuadrin e procesit të dialogut për liberalizimin e vizave, pas
përparimit të dukshëm në fushat e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë dhe standardeve të
përmbushura të udhërrëfyesit, detyrimi për viza për qytetarët e Republikës së Maqedonisë u
hoq më 19 dhjetor të po atij viti” (Sekretariati për Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018).
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë bëri që ata të lëvizin pa viza në zonën
schengen, por që pati edhe reagime nga shumë zyrtar të BE-së pasi që në fillimet e para të
liberalizimit, qytetarët filluan masivisht të largohen nga vendi. Kjo dukuri u zvogëlua pas disa
politikave të marra nga BE-ja dhe shteti i Maqedonisë që vendosën disa kushtëzime për
qytetarët.
“Më 15 mars 2012, u krijua dialogu i pranimit të nivelit të lartë i udhëhequr nga Kryeministri i
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Komisionari për Zgjerimin Stefan Fule”
(Sekretariati për Çështje Evropiane i Maqedonisë, 2018). Dialogu solli dinamik në procesin e
reformës për anëtarësim në Bashkimin Evropian duke forcuar besimin dhe duke rritur
perspektivën evropiane të vendit dhe është fokusuar në sfidat kryesore në këto 5 fusha: liria e
shprehjes në media; sundimi i ligjit, reforma në administratën publike, reforma zgjedhore dhe
forcimi i ekonomisë tregtare. Deri tani janë mbajtur katër takime të dialogut të pranimit.
Maqedonia është një vend kandidat për anëtarësim që pret fillimin e negociatave për
anëtarësim. Faza e ardhshme në procesin e pranimit është marrja e datës së negociatave për
anëtarësimin në BE.
Procesi negociues i Maqedonisë për anëtarësim në BE do të nënkuptojë përfundimin e procesit
të përafrimit me BE-në, miratimin e përfitimeve dhe vlerave të tij, si dhe përshtatjen e plotë të
institucioneve maqedonase drejt funksionimit me atë të institucioneve të BE-së. Negociatat
gjithashtu do të nënkuptojnë krijimin e bazave dhe përgatitjen për funksionimin e suksesshëm
të Maqedonisë si shtet anëtar i familjes evropiane.
Një hap i madh drejt familjes evropiane u arrit me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të
Maqedonisë dhe Greqisë sa i përket emrit të Maqedonisë. Në bazë të kësaj marrëveshje emri i
ri i Maqedonisë do të jetë “Republika e Maqedonisë Veriore”. Me arritjen e kësaj marrëveshje
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u sigurua një hap i madh në procesin e integrimeve të Maqedonisë në organizata siç është
NATO, si dhe në një të ardhme edhe në BE.

5.2.5

Republika e Bosnje dhe Hercegovinës

Bosnja dhe Hercegovina është një rast sui generis sa i përket qeverisjes së një shteti. Ajo është
vend i Ballkanit Perëndimor, i cili përbëhet nga dy entitete autonome: Federata e Bosnjës dhe
Hercegovinës dhe Republika Srpska, me një rajon të tretë, Distrikti Brçko, të qeverisur nën
qeverisjen vendore. Ky fakt ka bërë që Bosnja dhe Hercegovina të qeveriset me një sistem sui
generis pasi që të tri etnitë e vendit përfshihen në funksione të udhëheqjes. Pra, kemi të bëjmë
me një sistem i cili udhëhiqet nga tre kryeministra të cilët punën e tyre e zhvillojnë krejtësisht
në interes vetëm të etnitetit të tyre.
“Momenti më i rëndësishëm sa i përket integrimit të Bosnje dhe Hercegovinës në BE, ishte 25
nëntori i vitit 2005 kur u hapën negociata për Marrëveshjen e Stabilizim – Asociimi zyrtarisht
në Sarajevë” (European Western Balkans, 2014). Me hapjen e këtyre negociatave, Bosnja dhe
Hercegovina arriti të bëjë një hap të rëndësishëm në procesin negociues sa i përket integrimit
në BE.
“Marrëveshja për Stabilizim – Asociimi u iniciua më 4 dhjetor të vitit 2007” (European
Western Balkans, 2014). Inicimi i kësaj marrëveshje tregoj se BE – ja po nisë idenë e
angazhimit edhe të Bosnje dhe Hercegovinës sa i përket integrimit të saj në BE. “Më 1 janar të
2008, BE–ja fuqizoj heqjen e vizave për qytetarët e Republikës së Bosnje dhe Hercegovinës”
(European Western Balkans, 2014). Me hyrjen në fuqi të liberalizimit të vizave, qytetarët e
Bosnjës dhe Hercegovinës mund të lëvizin pa viza në zonën schengen.
“Më 16 qershor të vitit 2008, është nënshkruar MSA – ja si dhe Marrëveshja e Përkohshme
mbi tregtinë dhe çështje të lidhura me tregtinë” (European Western Balkans, 2014).
Marrëveshja mbi tregtinë dhe çështjet e lidhura me tregtinë, u quajt e përkohshme me faktin se
Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës do të duhej të bënte edhe disa reforma në fushën e
tregtisë duke garantuar liberalizim të plotë të tregut.
“Më 27 qershor të vitit 2012, BE dhe Bosnjë dhe Hercegovina filluan dialogun e nivelit të lartë
mbi procesin e pranimit” (European Western Balkans, 2014). Me nisjen e këtij dialogu, BE-ja i
jep një perspektive të re Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës duke bërë kështu që të
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sigurohet rrugëtimi saj në familjen evropiane. E që kjo bëri që në vitin 2016 Republika e
Bosnjës dhe Hercegovinës paraqet kërkesën e saj për t’u bashkuar me BE-në.
“Ndërsa Marrëveshja për Stabilizim – Asociimi në mes Republikës së Bosnjës dhe
Hercegovinës dhe BE – së hyri në fuqi më 1 qershor të vitit 2015” (European Western
Balkans, 2014). Kjo marrëveshje i garantoj Bosnjës dhe Hercegovinës përfitime financiare nga
instrumentet e BE-së që parashihen të jepen në përputhje me MSA – në.
BE-ja vazhdon të vendosë burime të konsiderueshme në Bosnje dhe Hercegovinë brenda
kornizës së Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë dhe Politikës së Përbashkët të
Sigurisë dhe Mbrojtjes. Përfaqësuesi i tanishëm i posaçëm i BE-së, Lars-Gunnar Wigemark,
është gjithashtu kreu i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Bosnje dhe Hercegovinë.
BE-ja mbetet e angazhuar në forcimin e sundimit të ligjit në Bosnje dhe Hercegovinë përmes
instrumenteve të tjera, përfshirë Zyrën e Përforcuar të Bashkimit Evropian dhe Instrumentin e
Ndihmës për Para – Anëtarësim. Bosnja është e ndarë në dy forca të mëdha politike dhe
etnike, gjë që e bën vendimmarrjen një proces të komplikuar dhe të vështirë. Boshnjakët dhe
Kroatët jetojnë më së shumti në rajonin e Federatës së Bosnje – Hercegovinës kurse Republika
Srpska është e banuar kryesisht nga popullsi serbe. Kjo ndarje e thyeshme në mes të etnive në
Bosnje dhe Hercegovinë ka bërë që të ketë probleme të shumta në vendimmarrje, e që po sjell
komplikime në shumë procese të integrimit në BE pasi që ekzistojnë shumë rryma
kundërshtuese e që vijnë kryesisht nga etniteti serb që pretendojnë se procesi integrues i
Bosnjes dhe Hercegovinës për në BE duhet të ndërpritet dhe se Bosnja dhe Hercegovina duhet
të drejtohen në thellimin e marrëdhënieve me Rusinë, e që ata këtë të fundit e shohin si aleatë
kryesor në shtetndërtimin e Republikës së Bosnje - Hercegovinës.
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5.2.6

Republika e Kosovës

Republika e Kosovës është shteti më i ri në Evropë i cili arriti të shpallë pavarësinë e saj më 17
shkurt të vitit 2008. Kjo pavarësi ishte e mbikëqyrur deri në vitin 2012 deri kur Grupi
Drejtues Ndërkombëtar për Kosovën, në të cilin bëjnë pjesë vendet evropiane dhe SHBA-të që
e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, konstatoi se: “Kosova ka arritur në fazën përfundimtare të
zbatimit të planit të Marti Ahtisarit. Për rrjedhojë, ky mekanizëm do të fillojë përgatitjet për
përfundimin e organizuar të pavarësisë së mbikëqyrur. Ky proces do të përfundojë brenda vitit
2012” (Douche Welle, Bekim Shehu, 2012). Me këtë fazë, Kosova përmbylli një kapitull të
saj, asaj të mbikëqyrjes së pavarësisë së saj që nga shpallja e pavarësisë e deri në vitin 2012.
Që nga viti 1999 Bashkimi Evropian ka qenë shumë i interesuar që të krijoi një partneritet të
ngushtë me Kosovën, duke ofruar ndihmë si në fushën ekonomike me projekte të
vazhdueshme që kontribuuan në zhvillim ashtu edhe në atë politike e juridike duke kontribuar
së pari në ndërtim institucional e më pas edhe në një ndërtim të një mjedisi të qetë dhe të sigurt
duke pasur parasysh rrethanat objektive historike që kishin krijuar një gjendje jo shumë të qetë
dhe stabile në Kosovë.
“Në Samitin e Zagrebit, të mbajtur më 24 nëntor të vitit 2000, BE-ja premton përafrim drejt
integrimit për vendet e rajonit. Kosova në këtë samit nuk merr pjesë ndërsa si mysafir i
pranishëm është Shefi i Misionit të UNMIK-ut. Në deklaratën formale të samitit përmenden
pesë shtete. Këtu mungon Kosova dhe Mali i Zi – të cilat u pavarësuan më vonë. Si kusht për
integrim në BE përmendet bashkëpunimi rajonal” (Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8).
“Historiku i marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe BE-së fillon pas vitit 2000 pas disa
iniciativa të ndërmarra nga institucionet e BE-së në rastin e Kosovës. Por, zyrtarisht takimi i
parë në mes të përfaqësuese të Kosovës dhe atyre të BE-së ndodh në dhjetor të vitit 2002 kur u
aranzhua takimi i parë ndër-parlamentar jo-formal në mes të Parlamentit Evropian dhe
Kuvendit të Kosovës. Kurse vetëm pas dy viteve në qershor të vitit 2004 Këshilli Evropian
adapton për herë të parë Partneritetin Evropian për Kosovën” (Ministria e Integrimit Evropiane
e Republikës së Kosovës, 2018).
“Në vitin 2002, Themelohen Mekanizmat Përcjellës të Stabilizim Asocimit për Kosovën”
(Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8). Këto shërbenin që të përgatitet vendi për momentin kur
krijohen kushtet për përfshirje formale në proces. Ideja e krijimit të këtyre mekanizmave bëhet
me qëllim të përgatitjes së vendeve në proceset vijuese të tyre.
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“Në vitin 2003, Samiti i Selanikut doli me deklaratë të përbashkët të krerëve të shteteve dhe
qeverive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me ç’rast u konfirmua perspektiva e
integrimit evropian të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova nuk anashkalohet nga
kjo deklaratë, ndonëse kërkohet plotësimi i standardeve në mënyrë që të ecet drejt përcaktimit
të statusit, me çka hapet mundësia e jetësimit të perspektivës evropiane” (Palokaj & Tuhina,
2018, f.7-8). Mirëpo kushtet jo të favorshme të Kosovës, si dhe statusi i pazgjidhur i saj në atë
vit, bëri që Kosova të mos jetë e përfshirë si shtet në aspektin e proceseve të integrimit, por, që
nuk u anashkalua nga ky proces.
“Në vitin 2005, u hartua dokumenti që i referohet perspektivës evropiane të Kosovës ku për
herë të parë përmend integrimin e plotë të Kosovës në Bashkimin Evropian. Dokumenti
identifikon mungesën e statusit si pengesë për nisjen e procesit të Stabilizimit Asocimit.
Qëllimi i këtij procesi, sipas dokumentit në fjalë, është integrimi i plotë në BE. Pavarësisht
mungesës së statusit, me këtë rast Komisioni Evropian premton të gjejë “mënyra kreative” që
edhe Kosova të përftojë nga instrumentet e BE-së” (Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8). Edhe pse
përmes këtij dokumenti u përmend integrimi i plotë i Kosovës, ky integrim ishte i largët pasi
që statusi i saj i pazgjidhur stagnonte çdo proces integrues.
“Në vitin 2007, ishte periudha e negociatave të statusit të ndërmjetësuara nga Maarti Ahtisari.
Përfaqësuesi i lartë i BE-së, Javier Solana, dhe Komisionari për Zgjerim, Olli Rehn, përpiluan
raportin e përbashkët i cili parashihte perspektiven evropiane edhe të Kosovës, njëjtë sikur të
vendeve tjera të rajonit. Ky dokument parasheh mundësinë e Procesit të Stabilizim Asocimit
për Kosovën pas përcaktimit të statusit. Raporti nënvizon se Kosova duhet t’i përmbushë të
gjitha kushtet sikur secili shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor” (Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8).
Njëkohësisht theksohet se Kosova duhet të ndjejë se edhe BE-ja është e përkushtuar të
angazhohet në raportet kontraktuale, të kultivojë bashkëpunimin rajonal si dhe të ofrojë të
njëjtat mundësi që i ka edhe pjesa tjetër e rajonit.
“Në vitin 2009, Komisioni Evropian publikon një “Studim” për Kosovën pas pavarësisë. Në
atë kohë, Kosovën e pavarur e kishte njohur pjesa dërmuese e shteteve anëtare të Bashkimit
Evropian, pos pesëshes. Pesëshja ka ndikuar te strukturat e Komisionit që dokumenti në fjalë
të quhet “Studim” e jo Studim Fizibiliteti ashtu siç ka qenë praktika për secilin vend tjetër të
rajonit të Ballkanit Perëndimor e që ka të bëjë me gatishmërinë e një shteti që të nisë procesin
e stabilizim asociimit që normalisht çon deri te nënshkrimi i MSA-së” (Palokaj & Tuhina,
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2018, f.7-8). Ky studim thekson domosdoshmërinë që mungesa e njohjes nga të gjitha anëtarët
e BE-së nuk duhet të jetë pengesë në raportet ndërmjet BE-së dhe Kosovës. Ky dokument
rekomandon nisjen e dialogut për vizat por edhe nisjen e “dialogut të stabilizim asociimit” i
cili sipas këtij dokumenti, thellon dhe forcon pjesëmarrjen e Kosovës në Procesin e Stabilizim
Asociimit.
“Në vitin 2012, publikohet Studimi i Fizibilitetit për Kosovën. Porosia kyçe nga ky dokument
është se nuk ka pengesa legale që Kosova të nënshkruajë MSA-në. Identifikohen edhe fushat
ku Kosova duhet të ndërmarrë reforma serioze: Sundimi i ligjit, administrate publike, mbrojtja
e minoriteteve dhe tregtia” (Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8). Në publikimin e këtij dokumenti i
cili bënë studimin e fizibiletit për Kosovën, shihet që pesëshja ka hequr dorë nga ideja se
dokumenti nuk duhet të quhej si Studim Fizibiliteti po vetëm si “Studim”.
“Në qershor të vitit 2013, Këshilli i Bashkimit Evropian jep dritën e gjelbër për nisje të
negociatave të stabilizim asociimit. Takimi i parë mbahet në tetor të po këtij viti” (Palokaj &
Tuhina, 2018, f.7-8). Me nisjen e këtyre negociatave, Kosova po bënte hapin e saj të madh sa i
përket MSA-së pasi që Kosova ishte vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që ende nuk
kishte arritur nënshkrimin e kësaj marrëveshje. “Në periudhën maj-qershor të vitit 2014,
përmbyllen negociatat për MSA-në dhe parafohet teksti i marrëveshjes” (Palokaj & Tuhina,
2018, f.7-8).
Më 27 tetor të vitit 2015, në Strasburg nënshkruhet Marrëveshja e Stabilizim Asoocimit në
mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian (Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8). Në nënshkrimin e
kësaj marrëveshje për herë të parë aplikohet parimi “EU only” që nënkupton se marrëveshjet
me BE-në nuk i nënshkruajnë më përfaqësuesit e shteteve anëtare, por e nënshkruajnë
përfaqësuesit e BE-së. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, Kosova bëhet shteti i fundit dhe i
bashkohet grupit të shteteve të Ballkanit Perëndimor që ka nënshkruar MSA-në, kurse MSA-ja
hyn në fuqi më 1 prill të vitit 2016.
Sot, Kosova zhvillon procedurat e zbatimit të MSA-së dhe gjendet në fazën fillestare të
implementimit të saj, kështu që Republikës së Kosovës i duhet ende kohë në zbatimin e saj.
Republika e Kosovës në strategjinë e saj për zhvillimi e politikave të jashtme, anëtarësimin në
BE e sheh si zhvillimin më kulmorë në politikën e jashtme. Por, anëtarësimi i saj në BE është
tejet i largët, mirëpo është në interes të Kosovës që ajo t’i plotësoj kriteret e vendosur nga BE39

ja, pasi që rrisin demokracinë dhe forcojnë sundimin e ligjit në vend, e të gjitha këto bëjnë që
të kemi një shtet më të konsoliduar.

5.3

Krizat e BE-së si sfidë serioze për zgjerim dhe thellim

BE-ja duhet të filloj t’i marrë seriozisht krizat e saj, pasi që kanë filluar të përshkallëzohen në
fusha të ndryshme. BE-ja si asnjëherë më parë ka të bëjë me shumë faktorë rrezikues që e
prekin direkt atë, faktorë si: BREXIT, ku për herë të parë në histori BE-ja përjeton një dalje të
një shteti anëtarë me fuqi të madhe ekonomike dhe politike; lufta kibernetike ku në shumë
vende, si Mbretëria e Bashkuar dhe Spanja, pretendohet se ka pasur ndërhyrje kibernetike në
zgjedhjet dhe referendumet e mbajtura në këto shtet; rritja e populizmit apo ndryshe që njihet
si e djathta ekstreme e që përmes rritjes nacionaliste po rritet edhe e djathta ekstreme (rasti
Francë dhe Holandë), e që këto ide nacionaliste po dridhni themelet e BE-së; terrorizmi është
kriza tjetër që ka prekur BE-në e që nisi po ashtu me valën e emigracionit të vitit 2015, e që
qoi në shumë sulme terroriste si në Belgjikë dhe Francë. Kjo bëri që BE-ja për herë të parë të
ndërmarr politika të sigurisë në bashkëpunim me çdo shtet anëtarë. Emigracioni po ashtu
rreshtohet në krizat e pazgjidhura ende të BE-së e që ndoshta kjo pikë po ndanë BE-në
politikisht në dysh pas deklarimeve të shteteve si Gjermania e cila është po emigracionit, dhe
Hungaria e cila është kundër emigracionit. BE-ja po ashtu është prekur edhe nga kriza
monetare e cila po po shkaktojn probleme në ekonominë e BE-së.
Se BE-ja gjendet në këto kriza të thella theksohet edhe në publikimin me titull: “European
Parliamentary Research Service”, të edicionit të dytë, i cili u publikua në janar të vitit 2018.
Në dokumentin e quajtur “Ten issues to watch 2018” trajtohen dhjetë çështje që konsiderohen
tepër delikate dhe të cilat BE si organizatë, por edhe shtete anëtare, duhet t’i kenë në
konsideratë sepse përbëjnë sfida me të cilat BE do të përballet në vitet e ardheshme dhe të cilat
mund të vështirësojnë dhe rrezikojnë funksionalitetin e saj. EPRS-ja në publikimin e këtij
dokumenti përmend shkaktarët kryesor të krizave në BE e që i trajton në detaje secilin veç e
veç. Publikimi i kësaj të gjeture që trajton dhjetë çështje të cilat konsiderohen delikate për BEnë, e përgënjeshtron po ashtu hipotezën e ngritur se BE-ja duhet të fokusohet vetëm në
zgjerimin e saj. Kjo e gjetur mbështet po ashtu hiptezën se BE-ja duhet të fokusohet edhe në
thellimin e saj nga brenda duke u integruar në strukturën e saj.
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Rreziku potencial në të cilin gjendet BE-ja duke bërë që të ketë luhatje në ndërtimim të BE-së,
ka bërë që BE-ja, e sidomos presidenca e fundit e Komisionit Evropian veçanërisht presidenti
Jean-Claude Juncker, të deklaroi se BE-ja duhet të ndalet me politikën e zgjerimit të saj dhe të
mendoj seriozisht për integrim të brendshëm brenda për brenda BE-së. Ky është një ndër
momentet e rralla ku në mënyrë eksplicite BE deklarohet se zgjerimi nuk është dhe nuk mund
të jetë prioritet, por fokusi duhet të jetë më shumë tek thellimi me qëllim që të konsolidohen
institucionet më mirë e në këtë mënyrë të kenë mundësi që në formë më adekuate të përballen
me veshtirësistë dhe sfidat me të cilat po përballen.
“Këto kriza në të cilat gjendet BE-ja po prekin pothuajse çdo shtet anëtarë të saj e që kjo po
bënë që të ketë rritje të vazhdueshme të të djathtës ekstreme në vendet anëtare të BE-së. Se e
djathta ekstreme është në rritje, u dëshmua edhe në zgjedhjet e vitit 2015 në Francë ku Fronti
Kombëtar, në krye me Marine Le Pen, arriti të shkoj deri në balotazh por që nuk arriti t’i fitoj
zgjedhjet. Po ashtu në shumë vende të tjera si Holanda, Belgjika, Polonia, Hungaria etj., ka një
rritje të konsiderueshme të së djathtës ekstreme” (Zëri, 2015).
Sfidat të tilla në të cilat po gjendet BE-ja kanë prekur atë në të gjitha format e mundshme. BEja ka menduar seriozisht të pushojë nga ideja e zgjerimit të saj për shumë faktorë të lartë
përmendur. BE-ja gjithmonë e më shumë po rrit kriteret e saj të anëtarësimit me idenë që
shtetet aspirantë për anëtarësim të zgjidhin të gjitha kontestet e tyre të pa zgjidhura si në
rrafshin e jashtëm të marrëdhënieve me shtetet tjera, po ashtu edhe në konsolidimin dhe
forcimin e demokracisë dhe ekonomisë së brendshme. Kjo po bëhet me faktin se BE-ja nuk
dëshiron të anëtarësoj më shtete me probleme të pazgjidhura, pasi që po i kushton asaj me
destabilizim të brendshëm (siç është rasti Kroaci-Slloveni për çështjen e kufirit ndërmjet tyre).
Për zgjerim të mëtejëm të BE-së duke bërë që të anëtarësohen edhe vendet e Ballkanit
Perëndimor, po e kundërshtojnë edhe partitë e djatha ekstreme në Gjermani. “Pak ditë para
zgjedhjeve të rëndësishme në Bavari në vitin 2018, partia e djathtë gjermane, Alternativë për
Gjermaninë i thotë jo anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Në një
konferencë shtypi në Berlin, zëdhënësi i kësaj partie për çështje të BE-së, Harald Weyel, dhe
raportuesi i Ballkanit Perëndimor, Siegbert Droese, dhanë si

shkakun kryesor për

mospranimin e Ballkanit Perëndimor në BE lidhjen e korrupsionit në nivelet më të larta të
qeverisë me krimin e organizuar. Një shqetësim tjetër i lidhur me këtë refuzim ndaj Ballkanit
Perëndimor për partinë më të djathtë populiste të Gjermanisë është rritja e peshës së vendeve
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të Evropës Lindore dhe Jugore me anëtarësimin e tyre në BE. AfD ka ndër mend që për
zgjerimin e BE-së me këto vende të pyetet jo vetëm, siç parashikon ligji aktual, Bundestagu,
por i gjithë populli votues me anë të një referendumi” (Deutsche Welle, 2018).
BE-ja përmes këtyre politikave po mundohet të mbajë larg çdo problem që ajo mendon se nuk
ka të bëjë me domenin e saj. Se përmes këtyre politikave po krijon një siguri brenda BE-së
edhe është ide e pranueshme, mirëpo se po krijon një destabilitet në vendet të cilat pretendojnë
anëtarësimin në BE, është po ashtu fakt tjetër. Kjo po ndodh me faktin se duke parë këtë
neglizhencë të BE-së ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndikimi rus po rritët në
vazhdimësi në këto vende dhe se ndoshta BE-ja ndihet në këtë kohë ndihet e sigurt me këtë
politikë të neglizhencës, mirëpo historia tregon me destabilizimin e rajonit të Ballkanit edhe
BE-ja gjithmonë ka pasur dridhje në themelet e saj.
Të gjeturat e kësaj pjese të punimit, theksojnë faktin se BE-ja gjendet në problemin e saj të
madh të integrimit të saj nga mbrenda. Fakti se BE-ja gjendet në kriza të shumta si dhe të
gjeturat e kësaj pjese të punimi ku theksojnë krizat e BE-së, nuk përgënjeshtron hipotezën se
BE-ja duhet të fokusohet edhe në zgjerim të saj. Pasi që, krizat e saj të brendshme, nuk kanë
ardhur nga procesi i zgjerimi të saj, mirpo kjo vjen si shkak i mos heqjes dorë nga sovraniteti i
shteteve anëtare duke mos deleguar shumë çështje në komnetenca të BE-së e si pasojë BE-ja
po gjendet në kriza të ndryshme.

5.3.1

Kriza monetare, refugjatët dhe terrorizmi

Krizat të cilat arritën të ndajnë BE-në në dysh sa i përket çështjeve politike dhe ekonomike,
janë kriza monetare, kriza e refugjatëve dhe terrorizmi. Këto dy të fundit kryesisht BE-në e
prekën pas vitit 2014 dhe se kishin një ndërlidhje me njëra-tjetrën. Ndërsa kriza monetare BEnë e përcolli pothuajse që nga bashkimi monetar ndërmjet shteteve.
“Që nga bashkimi monetar dhe krijimi i eurozonës, BE-ja nuk ka mundur ende të jetë komod
në aspektin ekonomiko-monetar. Vetëm në dekadën e fundit, eurozona u vu dy herë nën
presion të madh: në vitin 2007, kur kriza financiare në SHBA u përhap në Evropë, dhe pastaj,
kur kriza evropiane e borxhit të shteteve anëtare të BE-së shpërtheu, duke arritur kulmin në
2010-2012” (European Parliamentary Research Service, Étienne Bassot, 2018, f.20-22). Për
shumë studiues, struktura e eurozonës e përqendruar në bashkim monedhash (d.m.th. një
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monedhë), duke mos realizuar një politikë të bashkimit fiskal, ka bërë që BE-ja të pësoj një
krizë monetare e cila deri në momenti kur nuk arrijnë të trajtohet nga çdo shtet anëtarë si një
çështje me rëndësi si për ekonominë e Evropës, po ashtu edhe për të ardhmen e Evropës, ajo
do filloj vetëm të thellohet.
Kriza e refugjatëve dhe terrorizmi në BE, kishin një ndërlidhje bashkëvepruese me njëratjetrën ku nëse analizojmë historikun e BE-së, nuk vërejmë që në domenin e saj ka pasur grupe
të këtij lloji që kanë kryer sulme terroriste. Pas turmës së refugjatëve të vitit 2015-2016,
shohim se sulmet terroriste patën një rritje drastike duke bërë që në shumë qendra të Evropës
si Francë, Belgjikë, Gjermani etj., të ketë sulme terroriste. Si sfidë për BE-në ishte fakti se nga
shumë vende të Evropës, kishte persona që shkonin në luftë në Siri e që ishte në kundërshtim
me normat shtetërore. Për ta ndaluar këtë praktikë, BE-ja mori një sërë masash të cilat i
dënonin personat të cilat niseshin në lufta të huaja.
“Kundër kësaj pratike që evoluonte, BE-ja ka kërkuar të vendos veten si forumin kryesor të
bashkëpunimit kundër terrorizmit midis Shteteve Anëtare. Edhe pse kundër terrorizmit ishin
në masë të madhe edhe shtetet anëtare, BE-ja ka krijuar një kornizë ligjore dhe politike duke
mbuluar një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë bashkëpunimin policor dhe gjyqësor,
sigurinë kibernetike dhe luftën kundër financimit të terrorizmit” (European Parliamentary
Research Service, Étienne Bassot, 2018, f.6-8).
Ajo se çfarë e shqetësonte më shumë BE-në është se “rreth 5 mijë individ besohej se kishin
udhëtuar nga BE-ja pë në vendet si; Irak, Iran dhe Siri dhe se Belgjika, Gjermania, Franca dhe
Britania e Madhe ishin vendet që ishin larguar më së shumti njerëzit për në luftëra “islamike”
(Europol, 2018).
Duke zbatuar këtë politikë BE-ja arriti të ndaloj dukshëm shkuarjen në luftëra të huaja nga
shtetet e BE-së. Kur BE-ja po zhvillonte këto politika, refugjatët vërshuan BE-në nga shtetet e
Azisë Lindore. Shumë shtete të BE-së, si Gjermania, Franca, Italia etj., u vërshuan nga
refugjatët. Ky fakt bëri që në mesin e refugjatëve të kishte edhe terrorist të cilët shfrytëzuan në
mënyrën më të mirë të mundshme këtë valë refugjatësh. Kjo bëri që nga viti 2015 deri në vitin
2017, në BE të ndodhnin një sërë sulme terroriste. Mbi bazën e këtyre fakteve dhe duke parë
që refugjatët po shtoheshin dita-ditës, filluan edhe reagimet e para nga të djathtat ekstreme
duke u deklaruar kundër pranimit të emigrantëve.
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“Në BE filluan përçarjet politike në kohën e valës së refugjatëve. Shumë shtete kundërshtonin
kuotat e refugjatëve të cilat u vendosën në BE për shpërndarje të refugjatëve dhe pranim të
tyre. Më të zëshmet ishin vendet e Vishegradit (Çeki, Hungari, Sllovaki dhe Poloni) të cilat u
shprehën kundër kuotave të vendosura. Hungaria, e cila është kthyer në një vend tranzit për
shumë refugjatë sirianë si rruga e vetme për të shkuar drejt Gjermanisë, njihet për politikat
kundër emigrim” (EuroSpeak, 2015). Por shumë analistë dhe të tjerë argumentojnë që
qëndrimi i vendeve të Vishegradit duhet të mirëkuptohet, për shkak të situatës ekonomike që
ata ndodhen dhe vështirësive dhe kaosit që ky fluks i papërballueshëm emigrantësh shkakton.
Por nga ana tjetër, argumente të tjera theksojnë që këto vende kanë qenë mjaft bashkëpunuese
në sulmet kundër Irakut dhe Sirisë, dhe tani duhet të mbajnë përgjegjësi për pasojat e
shkaktuara nga veprimet e tyre.
Por, kishte edhe shtete të tjera të BE-së që ishin pro refugjatëve. Shtete si Gjermania dhe
Franca, pranonin refugjatë dhe përkrahnin këtë politikë pasi që e shihnin si shkelje të të
drejtave të njeriut dhe me pasoja mospranimi i refugjatëve që vinin nga shtetet që ishin në
luftëra. Këto iniciativa të të dy këtyre shteteve edhe e shteteve që e përkrahnin politikën e
pranimit të refugjatëve, bënë që BE-ja të krijoj kuota të shpërndarjes së refugjatëve brenda
shteteve anëtare të BE-së. Shumë shtete e kundërshtuan këtë, e në mesin e tyre ishte edhe
Hungaria e cila në kufirin e saj me Serbin ngriti një murë elektrik 160 km duke mos lejuar
hyrjen e refugjatëve. Kjo u kundërshtua nga zyrtarët e BE-së duke e quar si shkelje e rëndë e të
drejtave të njeriut dhe deklaruan se do të kishte pasojat për shtetet të cilat nuk pranojnë
refugjatë.
Këtë e deklaroi edhe zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans kur tha se
do të përballen me pasoja ato vende Bashkimit Evropian, që nuk pranojnë pjesën që u takon të
refugjatëve.
“Gjatë një konference për shtyp që dha në vitin 2015 zoti Timmernans tha se ai ende shpreson
që “presioni i vendeve të tjera” të mund t’i bindë udhëheqësit e shteteve anëtare të BE-së të
pranojnë një pjesë nga 160 mijë refugjatët që ndodhen aktualisht në Greqi dhe Itali. Por ai nuk
e përjashtoi mundësinë e ndëshkimit të atyre vendeve, nëse deri muajin tjetër nuk shënohet
përparim mbi këtë çështje. Ai deklaroi se “Komisioni mund të nisë procedurat për shkelje dhe
ne sigurisht do ta konsiderojmë këtë si mundësi”, tha zoti Timmernans. Sipas tij është shumë e
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padrejtë që Greqia dhe Italia të mbingarkohen, ndërsa disa vende të tjera nuk kanë asnjë
refugjat” (Zëri i Amerikës, 2015).
BE-ja ra dakord për kuotën e refugjatëve në shtator të vitit 2015, pas muaj përpjekjesh dhe
kundërshtimesh të disa vendeve të Evropës Qendrore, që e shihnin këtë një sulm ndaj
sovranitetit.
Edhe sot, në fund të vitit 2018, BE-ja nuk ka gjetur ende zgjidhje për shumë çështje të lartë
përmendura. Shtetet anëtare brenda BE-së duhet të jenë më të gatshëm që të gjejnë zgjidhje e
ndonjëherë edhe kur ato prekin interesat e tyre për çështje të tilla dhe se duhet të fillojnë të
heqin dorë nga sovraniteti i tyre dhe të mendojnë në të mirë të komunitetit evropian, ndryshe
kriza të tilla do fillojnë pak nga pak të rrënojnë themelet e një komuniteti që e mbajti BE-në
për më shumë se 50 vjet në paqe.
Të gjitha këto fakte po mbështesin hipotezën se BE-ja duhet të drejtohen nga thellimi i
mbrendshëm i saj, pra nga ingetrimi në strukturën përbërëse pasi që mos zgjidhje e këtyre
krizave do luhatë rrënjët e BE-së, por asnjëherë këto të gjetura nuk përgënjeshtrojn hipotezën
krysore se BE-ja veç se duhet thellohet nga brenda, ajo duhet të mos ndërpres procesin e
zgjerimit të saj.

5.3.2

Ndikimi rus në Ballkan si rrezik për destabilizim në BE

Se ndikimi rus po rritet në Ballkan, e tregojnë edhe investime e shumta të cilat po bënë Rusia
në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ky ndikim rus po shtohet përmes investimeve të Rusisë në
media, miniera, hotele dhe në fabrika. Pjesa më e madhe e vendeve të BP kanë aspirata për
integrim perëndimor dhe duke i parë këtë ecuri që po ngjanë në këto vende, inteligjenca ruse
rriti ndikimin e saj në BP së pari përmes Serbisë e pastaj edhe tek vendet e tjera në Ballkan.
Ideja e Rusisë sa i përket Ballkanit Perëndimor nuk është që ajo t’i integroj këto vende
ballkanike në organizata të kontrolluara nga Moska sepse është e pa arritshme, mirëpo ideja e
saj është që t’i mbaj vendet neutrale në këtë aspekt dhe të mos lejojë zgjerimin e NATO-së dhe
BE-së.
Zyrtarët amerikanë dhe të NATO-s nuk e kanë përjashtuar mundësinë e ndërhyrjeve të
mëtejshme të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Ata kanë vënë në dukje se çelësi për stabilitet
në rajon është punë e secilit shtet në bazë të reformave që realizohen brenda shteteve të BP.
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“Në një vizitë zyrtare në Mal të Zi të zëvendës-ndihmës sekretarit të shtetit amerikan, Hoyt
Brian Yee theksoi se ndikimi rus në Ballkan është real dhe se po mundohet të krijohet një
frymë destabilizuse. Ai në deklaratën e tij theksoi për ndikimin rus në Mal të Zi ku tha: “Rusia
mund të kishte gisht në zgjedhjet e Malit të Zi, dhe kishte synime ta pengonte këtë të fundit të
hynte në NATO.” Ai gjithashtu përmendi edhe Kosovën, ku tha se po bëhen përpjekje për ta
izoluar shtetin kosovar” (Zëri, 2017).
Fakti se Rusia është prezentë në Ballkan e dëshmon edhe se në Nish të Serbisë, Rusia ka
ndërtuar të ashtu quajturën “Qendra e Emergjencave” e ngritur kinse me qëllime humanitare
në rast të ndonjë katastrofe natyrore. Sipas njohësve të rrethanave politike, kjo qendër e
emergjencave e ndërtuar nga Rusia është me faktin se Rusia përmes kësaj qendre dëshiron të
ketë “një sy” në Ballkan duke përcjell zhvillimet politike të vendeve të BP dhe të ndërhyj në
momente kur e sheh terrenin e përshtatëm për të krijuar destabilitet.
“Analisti britanik, Marko Galeotti, nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie Ndërkombëtare, tha
se dështimet e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor kanë krijuar hapësirë për
ndërhyrje ruse dhe perëndimi nuk është i përgatitur të përballet me të. Në një raport që kishte
krijuar Galeotti me temën “ A po përballet Ballkani me një stuhi ruse” ai kishte potencuar
faktin se në vitin 2018, Rusia do të angazhohet me një fushat më serioze dhe mbi të gjitha më
të bashkërenduar të Rusisë në Ballkan” (Ina,Marko Galeotti, 2018).
“Se BE po e neglizhon faktin e ndikimit rus në Ballkan, e argumenton edhe deklarimi i
përfaqësueses së lartë të BE-së për politikë të Jashtme, Federica Mogherini, pyetur nga
gazetarët për ndikimin rus në Ballkan, ajo kishte theksuar se ndikimi rus në Ballkan nuk është
më i fuqishëm se i BE-së” (Top-Channel, 2018). Ky deklarim mbështet faktin se ka ndikim rus
në Ballkan, mirëpo e neglizhon këtë duke mos e krahasuar me ndikim e BE-së në Ballkan. Kjo
besoj se po i kushton BE-së, pasi që nuk po ndërmerr asnjë hap konkret në këtë aspekt. Duhet
ta dimë se me këtë ndikim rus në Ballkan si dhe me procedurat burokratike për anëtarësim të
vendeve në BE, në vendet e BP ka filluar rritja e populizmit duke filluar edhe zëra se BE-ja
nuk ka perspektivë për vendet e BP dhe se BE-ja po mundohet vetëm t’i mbajë në procedura të
anëtarësimit duke mos treguar afate të integrimit në BE.
Perëndimi dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet t’i shtojnë përpjekjet për t’u kundërshtuar
kërcënimit nga ndikimi rus në rajon, SHBA-të dhe BE-ja duhet të shtojnë praninë ushtarake
dhe politike për t’u kundërvënë këtij kërcënimi.
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Në një intervistë për zërin e Amerikës, ekspertja Heathery Conley e cila është nënpresidente
për Evropën në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, theksoi
se; “Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë shprehur shqetësimin e tyre për ndikimin rus në
Ballkan, por nuk kanë shtuar angazhimin e tyre në rajon. Ndërsa ajo veç tjerash thekson edhe
faktin se vendet e BP duhet ta përballojnë përmes forcimit të institucioneve dhe transparencës
që janë element kyç për integrime euro-atlantike” (Conley, 2018).
Analisti Luke Coffey nga fondacioni HERITAGE po ashtu në një intervistë për zërin e
Amerikës thekson se; “Perëndimi ka humbur dëshirën për të ecur përpara, iniciativën dhe
entuziasmin që kishte dikur veçanërisht në vitet 1990 për të sjell qëndrueshmëri paqe dhe
begati në rajonin e BP” (Coffey, 2018). Duke e parë këtë, Rusia ka rritur prezencën e saj në
Ballkan dhe përmes mediave dhe propagandave të realizuara po mundohet pengimi i çdo
iniciative për integrim euro-atlantik.
Duke e ditur faktin që BP ka qenë gjithmonë vatër e luftërave dhe konflikteve ndërmjet vete,
historia ka treguar se një Ballkan me probleme, ka qenë gjithmonë destabilizues për rajonin e
BE-së andaj, mungesa e një reagimi më të fortë nga Perëndimi dhe vendet e BP, ka trimëruar
Rusinë që ajo të shtrijë ndikimin e saj me qëllim destabilizmi, prandaj duhet një politikë më e
qartë dhe më e unifikuar e Perëndimit ndaj përpjekjeve ruse.
Ndikimi rus në Ballkanin Perëndimor po nxitë idenë dhe mbështet hipotezën se BE-ja duhet të
vazhdoj me procesin e zgjerimit të saj, pasi që vetëm kështu do të zvogëlohet tendenca për
ndikim në vendet e Ballkanit Perëndimor me tendencë destabilizimin e BE-së. Mirpo kjo nuk
nënkupton se i gjith fokusi i BE-së duhet të drejtohet nga procesi i zgjerimit, por duhet që të
dyja proceset të ecin paralelisht.
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6 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Nga analiza teorike dhe shqyrtimi i rasteve studimore, dalin disa implikime për Bashkimin
Evropian që ndikojnë, apo mund të ndikojnë, në politikat e tij në të tashmen dhe në të ardhmen
e funksionimit. Bashkimi Evropian duhet të filloj të mendoj qartë dhe të vendos në rrugëtimin e
mëtejmë të funksionimit të saj, se a do të përfshijë vendet të reja në përbërjen e saj, apo do të
nisë punën në integrimin e saj të brendshëm.
Se po kontestohet funksionimi i mirëfillt i BE-së është e qartë, mirëpo BE-ja duhet të filloj të
ndjek disa politika që qojnë në stabilitet në kontinentin e Evropës.
Edhe pse nga ana e BE-së deklarohet se procesi i zgjerimit të mëtejmë është i ndërtuar mbi
kriteret e Kopenhagës, del të jetë e kundërta. Të gjeturat e këtij punimi tregojnë se zgjerimet e
mëtejme të BE-së varen nga vullneti politik i vendeve anëtare. Duke u bazuar në faktin se për
zgjerim të BE-së duhet pëlqimi i të gjitha vendeve anëtare të BE-së, politika e zgjerimit varet
krejtësisht nga shtetet anëtare e që paralelisht, shtetet anëtare zhvillojnë politikën e tyre të
jashtme kombëtare krahas asaj të BE-së. Kjo bënë që politika e zgjerimit të BE-së, të varet nga
interesat e shteteve anëtare, duke bërë kështu të komplikuar të shpjegohet një politikë të
caktuar që ndjek BE-ja për zgjerim.
Të gjeturat e këtij punimi po ashtu theksojnë se ideja se BE duhet të ndërpresë politikën e
zgjerimit, po merr gjithashtu formë në kontekstin e rritjes së aktivitetit rus. Rusia po përmbyt
mediat e Ballkanit me propaganda anti-BE dhe po nxitë rritjen e nacionalizmit serb dhe etnive
të tjera. Me rritjen e kësaj prezence të ndikimi rus, veç destabilitetit brenda vendeve të
Ballkanit Perëndimor, nga ky destabilitet nuk do mbetet e pa prekur edhe BE-ja. Andaj është
tejet e qartë se BE-ja nuk duhet të ndërpres procesin e zgjerimit të saj.
Duke marrë parasyshë këta faktorë, punimi konkludon se:
1. Bashkimi Evropian nuk duhet të ndërpres procesin e zgjerimit të saj. Arsyeja e mos
ndërprerjes së procesit të zgjerimit ndërlidhet me faktin e prezencës dhe ndikimeve tjera në
shtetet që aspirojnë BE-në. Përmes ndikimeve tjera në këto vende, po synohet të krijohet një
frymë destabilizuese me qëllim që të prek edhe BE-në. BE-ja duhet t’i rris financimet në këto
vende duke forcuar mekanizmat ndikues që të reagojnë kundër çdo ndikimi të mundshëm dhe
që premtojnë përfshirjen e këtyre vendeve në familjen evropiane.
2. Krahas zgjerimit, Bashkimi Evropian duhet të punoj në integrimin e saj të brendshëm. BE-ja
duhet po ashtu të zhvilloj politika integruese brenda për brenda saj. Arsyeja se pse duhet të
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kërkoj zgjidhje për shumë kriza që prekin BE-në, është fakti se këto kriza po krijojnë thyerje
politike në mes shteteve anëtare të BE-së.
Sa i përket thellimit të integrimit të brendshëm, BE-ja duhet të punoj në tri fusha:
a) BE-ja duhet të fokusohet në krizën e saj monetare – struktura e eurozonës nuk duhet të
përqendrohet vetëm në bashkim monetar, por duhet të realizoj politika më të thella, ato të
bashkimit fiskal. Kjo krijon një zgjidhje të problemit sa i përket krizës monetare.
b) Politika e jashtme – ku BE-ja duhet të zhvillojë politikë të jashtme një zëri për të gjitha
vendet anëtare të BE-së dhe se politika e jashtme e shteteve anëtare t’i kalohet në kompetencat
e BE-së. Zgjidhja e kësaj çështje bënë që interesat e çdo shteti anëtarë në politikën e jashtme,
të mos jenë në kundërshtim me BE-në, pasi që kjo po i kushton BE-së me thellim të krizave.
c) Politika e sigurisë – në saje të kësaj të krijohet një politikë e përbashkët sigurie e cila minon
çdo tentativë destabilizuese sa i përket cenimit të sigurisë. Mendoj se në këtë aspekt BE-ja
duhet të krijoj forca policore të cilat punojnë në saje të institucioneve të BE-së. Kjo do krijonte
siguri në BE duke bërë që të minohen sulmet terroriste që në vitet e fundit e prekën aq shumë
BE-në dhe luftimin e kontrabandave që si dukuri ka filluar të rritet në BE.
3. Zgjerimi i Bashkimit Evropian të ndodh vetëm në ato shtete që kanë përmbushur kriteret e
anëtarësimit. Në këtë aspekt, BE-ja duhet të jetë e angazhuar që në politikën e saj të zgjerimit,
t’i përfshijë vetëm vendet që kanë plotësuar kriteret e anëtarësimit dhe se kanë zgjidhur të
gjitha kontekstet me çdo shtet me të cilën kanë qenë në mos-marrëveshje. Me këtë politikë,
BE-ja minon pranimin e çdo shteti me probleme të pazgjidhura, pasi që po i kushton asaj me
destabilizim të brendshëm. Fakti që nuk duhet t’i pranojë këto shtete, nuk tregon edhe paangazhimin e zgjidhjes së problemit tek këto shtete, përkundrazi, BE-ja duhet të ketë një
angazhim të madh në zgjidhjen e këtyre mos-marrëveshjeve.
4. Bashkimi Evropian duhet të ketë një ketë një perspektive të qartë për vendet e Ballkanit
Perëndimor. Krijimi i një perspektive të qartë për vendet e BP në rrugën integruese për në
familjen evropian, do të minonte çdo mundësi të krijimit të fryme nacionaliste tek këto vende.
BE-ja duhet të hartoj një raport në të cilin ajo duhet të trajtoj veç e veç çdo vend të BP dhe të
krijojë një perspektivë të qartë për anëtarësim si dhe po ashtu duhet të theksoj afatin kohor se
kur do arrijnë këto vende të anëtarësohen në BE.
Të gjitha të gjeturat e punimit, në asnjë pjesë nuk e përgënjeshtrojnë hipotezën kyresore e cila
mbështet idenë se BE-ja duhet paralelisht t’i zhvilloj të dyja proceset asaj të “zgjerimit” dhe të
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“thellimit”. Përkundrazi, pjesa e prezantimit dhe analizës së rezultateve prekë çdo problem ku
BE-ja ka ngecur sa i përket “zgjerimit” dhe “thellimit” të saj dhe mbështet në çdo formë
zhvillimin e këtyre proceseve paralelisht me njëra-tjetrën
Shpresojmë që Bashkimi Evropian në të ardhmen të arrij t’i zgjidh kontekstet e saj të pa
zgjidhura dhe të arrij t’i përfshijë në familjen evropiane të gjitha vendet të cilat e përbëjnë
kontinentin e Evropës, pasi që vetëm kështu do të mbizotërojë harmonia në kontinentin e
Evropës pasi që një Evropë e fortë, ndihmon në një botë më të sigurt.
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